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Abstrakti
Shtrirja e keqe urbane është bërë një fenomen mjaft i përhapur dhe problem global, kjo
është arsyeja edhe pse është bërë ky hulumtim, që të shtjellohet një problem global i cili
është shfaqur edhe në vendin tonë. Fenomen i cili më shumë ka ndikuar në zgjerimin e
qyteteve kryesore apo kryeqyteteve duke u krijuar zona industriale dhe zona banimi larg
qendrës kryesore të qytetit. Ky zgjerim i pakontrolluar urban është shqetësim në mbar
globin, sepse ka efekte negative të shumta si: efektet sociale, mjedisore dhe ekonomike.
Sipas këtyre efekteve apo ndikimeve, shtrirja e keqe urbane demonstron një kërcënim të
zhvillimit të qëndrueshëm urban, sepse ka efekt në konsumimin e lartë të tokës, të
energjisë dhe ujit dhe mbi të gjitha rrit ndotjen e ajrit dhe sasinë e mbeturinave.
Ka shumë faktorë të cilët po ndikojnë në rritjen e shtrirjes së keqe urbane, mirëpo një
nga faktorët kryesor që dominon në këtë rrije, është migrimi i popullsisë nga zonat e
pazhvilluara në zona urbane të zhvilluara, zhvillimi ekonomik, politikat jo të mira të
qeverisjes. Prishtina zona më e madhe urbane në Republikën e Kosovës, është zona e
cila më së shumti është duke u kërcënuar nga zgjerimi i pakontrolluar urban në vendin
tonë. Ky kërcënim ka marrë hov të zhvillimit në vitet e fundit, duke u shëndrruar në një
problem mjaft serioz i cili duhet analizuar dhe të gjinden mundësit e parandalimit të
këtij fenomeni mjaft negativ për vendin.
Mënyra më e mirë për parandalimin e zgjerimit të pakontrolluar urban, është
planifikimi i duhur urban, zhvillimi urban si dhe tejkalimi i pasojave gjatë zhvillimit të
shpejt urban. Pra zgjidhja më e mirë për të tejkaluar shtrirjen e pakontrolluar urbane
është zhvillimi i formave urbane të qëndrueshme, për të arritur zhvillimin e një qyteti
bashkëkohor.
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1. Hyrje
1.1 Identifikimi dhe përshkrimi problemit
Bazuar në të dhëna nga Agjencioni i Statistikave të Kosovës lidhur me rritjen e numrit të
banimit kolektiv në Prishtinë, bazuar në hartografi të cilat tregojnë si ka qenë Prishtina në
periudhën e paraluftës dhe si është shtrirë në kohët e sotme, hartografi të cilat janë paraqitur
në planin zhvillimor komunal të Prishtinës, kuptojmë që Prishtina në vitet e fundit është rritur
nga numri i ndërtimeve. Po ashtu bazuar në statistika të Bankës Qendërore për zhvillim
ekonomik, kuptojmë që Prishtina ka pësuar një zhvillim shumë të shpejt ekonomik.
Sipas shumë studiuesve zhvillimi i shpejt i qyteteve ndikon në zgjerimin e tyre. Ky zgjerim
mund të jetë në disa forma dhe të shkaktohet nga shumë faktorë, e disa prej këtyre formave
mund të kenë efekte të dëshme për vendin, ku njëra prej tyre është shtrirja e pakontrolluar
urbane, ku nënkupton zgjerim të pakontrolluar të zonës urbane. Për këtë arësyje është e
rëndësishme të identifikohen zonat e zgjeruara të zonës urbane të Prishtinës të cilat me anë të
studimit të vërtetohen se a janë shtrirje e keqe urbane dhe nëse po! Të identifikohen faktorët
negativ të cilët mund të vinë si pasojë e kësaj shtrirje, e me kohën të mendohet edhe për
zgjidhje të parandalimit të këtij fenomeni.
1.2 Qëllimi i hulumtimit
Qëllimi i hulumtimit është të studiohet se lagjet në zonën kadastrale Çagllavicë përkatësisht
Fshati Ndërkombëtar, Lagjja Qershia dhe Fshati Zvicërran a i përkasin shtrirjes së keqe
urbane. Të mësohen shkaqet e urbanizimit të shpejt, me banim të ulët të tipit të shpërndarë në
zonën kadastrale Çagllavicë. Poashtu dhe ndikimet që ka zgjerimi i këtyre lagjeve në
mënyrën e shfrytëzimit të tokës, cilësisë së ajrit dhe shpenzimit të burimeve natyrore, si dhe
të mësohet se sa është niveli i knaqshmërisë, mirëqenies së banorëve apo shfrytëzuesve të
këtyre lagjeve.

2. Hipoteza
Lagjet suburbane Fshati Ndërkombëtar, Lagjja Qershia, Swiss Village kanë zhvillim të
ashtuquajtur shtrirje të keqe urbane. Shumica e tyre janë të zhvilluara në zonën kadastrale
Çagllavicë.
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3. Pyetjet e hulumtimit
•

A janë lagjet në zonën kadastrale Çagllavicë pjesë e shtrirjes së keqe urbane?

•

A po ndikon ndërtimi i këtyre lagjeve në rritjen e ndotjes së ajrit?

•

A do të vazhdojë ky trend i ndërtimit të këtyre lagjeve?

•

Cili është mendimi i banorëve, të cilët banojnë në këto lagje për nivelin e
knaqshmërisë?

4. Metodologjia
Determinimi i objektivave dhe pyetjeve të

I

hulumtimit
Shqyrtimi i literaturës: Çka quajm shtrirje të
keqe urbane dhe historiku saj / Shembuj të shtrirjes

II

së keqe urbane në botë. Shkaqet e shtrirjes së keqe
urbane, ndikimet e saj dhe shembuj se si e kanë
trajtuar shtrirjen e keqe urbane në botë dhe
evropë.

III.I Analiza- Matja e

III.II Analiza – Shkaqet

III.III Analiza -Ndkimet

shtrirjes së keqe urbane në
zonën kadastrale
Çagllavicë, përdorimi i
metodës WUP (Përhapja
Urbane).

e shtrirjes së keqe urbane
në Çagllavicë, teoria e
Leontidou et al. (Macro,
Meso dhe Micro).

e shtrirjes së keqe urbane
në Çagllavicë, teoria e
Periera et.al.

I.Tendencat politike
ekonomike

I.Ndikimet mjedisore

I.Përqindja e zonës së
ndërtuar
II.Shpërndarja e objekteve
III.Sipërfaqja e tokës për
banorë

II.Vendi kontekstet
specifike

III

II.Ndikimet sociale
III.Ndikimet ekonomike

III.Vendimet dhe veprimet
individuale

Rezultatet

IV

Konkluzionet

V
Rekomandimet

Tabela 1. Paraqitja skematike e Kornizës së hulumtimit
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Hulumtimi është kualitativ dhe kuantitativ duke përfshirë përdorimin e literaturës të
paraqiturmë poshtë:
II. Shqyrtimi i literaturës lidhur me termin se çka nënkuptojmë me shtrirjen e keqe urbane,
nga është origjina e shtrirjes urbane, cilat janë format e shtrirjes së keqe urbane dhe se çfarë
karakteristika përmban kjo shtrirje.
III.I Analiza nga dokumentet e shkruara më parë të cilat na japin të dhëna se sa ka qenë numri
i ndërtimeve në këtë zonë, përdorimi i hartave matja me sistemin GIS.
III.II Analiza e dokumenteve si Plani hapësinor i Kosovës, Plani zhvillimor komunal i
Prishtinës, të cilët na ndihmojnë në identifikimin e popoullësis, infrastrukturës dhe faktorët
tjerë për identifikimin e shtrirjes së keqe urbane në zonën kadastrale Çagllavicë.
III.III Analiza e dokumenteve si Agjenda e Re Urbane - NUA dhe Rarportit nga EEA
(European Environment Agency) Urban Sprawl in Europe (Shtrirja urbane në Evropë), të
cilat na ndihmojnë në matjen e shtrirjes urbane në lagjet e përzgjedhura në z.k Çagllavicë, si
dhe qëndrueshmërinë e këtyre lagjeve.
III.IV Analiza e ligjeve siç është Ligji për vlerësimin strategjik mjedisor (Ligji Nr. 03/L-230),
dhe analiza e Ligjit për vlerësimin e ndikimit në mjedis (Ligji Nr. 03/L-214) të cilët na
ndihmojnë në vlerësimin e ndikimit të lagjeve në z.k Çagllavicë në aspektin mjedisor.
Burimet e të dhënave – Lloji i të dhënave për këtë hulumtim është i ndarë në dy grupe,
teorike dhe empirike:
Pjesa teorike e punimit do të përfshijë këto elemente:
a) Grumbullimin dhe përzgjedhjen e materialit (literaturës, dokumenteve, tabelave etj).
b) Analizimi i materialit të grumbulluar në mënyrë kritike.
c) Metodat që do të zbatohen (historike, krahasuese, fenomenologjike etj.);
Pjesën e kërkimit empirik do të përfshijë këto elemente:
a) Analiza e të intervistuarve
b) Interpretim i rezultateve.
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5. Shqyrtimi i literaturës
5.1 Termi i shtrirjes së keqe urbane
Sipas Ji et.al (2006) Urbanizimi i shpejt dhe rritja urbane po vazhdon të jetë një nga çështjet
kritike të ndryshimit global të shekullit XXI që prekin dimensionet fizike të qytetit. Zonat
urbane apo qytetet po rriten shumë më shpejt se sa që janë planifikuar, si pasojë e kësaj po
krijohen shtrirjen e pa kontrolluara urbane rreth zonave urbane të dendura, duke quar deri ne
zgjerim të qyteteve, ky zgjerim është pasojë e zhvillimit socio-ekonomik në rrethana të
caktuara.
Dy përkufizimet më të përmendura për shtrirjen urbane sipas Galster et al janë: (1) Shtrirja
urbane është një model i shfrytëzimit të tokës, në një zonë të urbanizuar që shfaq nivele të
ulëta të kombinimit të dimensioneve si: dendësia, vazhdimësia, përqendrimi, grupimi,
centraliteti, nukleariteti, përdorimi i përzier dhe afërsia. (2) Një term i përdorur më ndryshe
për shtrirjen urbane që do të thotë përdorimi i përgjakshëm i tokës, zhvillimi i pandërprerë
monoton, kërcimi, zhvillimi jo i vazhdueshëm dhe përdorimi joefikas i tokës.
Fenomeni i shtrirjes urbane përkufizohet si një formë e caktuar e zhvillimit urban me densitet
të ulët, të shpërndarë, ndikime të varura nga makina dhe ndikime negative mjedisore, sociale
dhe ekonomike (Hass & Lathrop, 2003). Sipas këtyre ndikimeve, besohet se shtrirja urbane
demonstron një kërcënim për qëndrueshmërinë urbane, pasi ajo tregon nivel të lartë të
konsumimit të tokës, ujit dhe të energjisë, si dhe rritjen e ndotësve dhe mbeturinave
(Mohammadi & Zarabi & Mobaraki, 2012). Megjithatë, arritja e qëndrueshmërisë në të gjitha
aspektet e qyteteve bashkëkohore është jashtëzakonisht thelbësor. Kështu, komisioni
Broundtland dha një përkufizim të zhvillimit të qëndrueshëm si "zhvillim që plotëson nevojat
e tashme pa kompromentuar aftësinë e gjeneratave të ardhshme për të përmbushur të vetat".
Për më tepër, forma e një qyteti ka potencial të ndikojë në qëndrueshmërinë e saj. Megjithatë,
është pranuar gjerësisht se ekziston një lidhje midis formës, madhësisë, dendësisë dhe
përdorimit të një qyteti dhe qëndrueshmërisë së tij (Morgan, 2011).
5.1.1 Origjina e shtrirjes së keqe urbane
Planifikimi urban daton që nga qytet kryesore në shekujt e mëparshëm, mirëpo para
revolucionit industrial njerëzit preferonin të jetonin në zonat rurale. Edhe pse qytetet ishin të
planifikuara me dekada më herët, por pas revolucionit industrial zonat urbane shtriheshin më
tej se çdo epokë tjetër në histori dhe ky proces filloi të quhej urbanizëm (Arbury, 2005).
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Termi Shtrirje u përdor për herë të parë në vitin 1937 nga Earle Draper i autoritetit të Luginës
Tennessee në kontekstin e një konference kombëtare të planifikuesve (Wassmer, 2002).
Ndërsa termi i Shtrirjes urbane në artikuj të shkruar është përdorur për herë të parë në një
arkitull nga sociologu William Whtye në revistën Fortune në vitin 1958 (Wassmer, 2002).
Që nga kjo kohë termi i shtrirjes urbane është përdorur nga planifikuesit për kategorizimin e
zhvillimit urban. Ekonomistët urban e përvetësuan termin e shtrirjes urbane duke i shtuar
terma si shpërndarja, kapërcimi etj. Korporata e kërkimit Real Estate inauguroi në vitin 1974
debatin e diskutueshëm mbi efektet pozitive dhe negative të shtrirjes urbane (Real Estate
Research Corporation, 1974). Ndërsa në vitet 1990 fenomeni shtrirje urbane u miratua nga
shkencat tjera dhe u zhvilluan masat e para të shtrirjes urbane. Studimet e para janë
përqendruar kryesisht në karakteristikat që shpik termi Shtrirje Urbane (Whyte, 1958).
5.2 Format e shtrirjes së keqe urbane
Një kohë të gjatë studiuesit kanë hulumtuar dhe analizuar mënyrën e shtrirjes urbane, natyrën
e saj dhe rritjen. Nga këto analiza është kuptuar se shtrirja urbane i referohet zgjerimit të
zonave urbane si pasojë e rritjes së pakontrolluar, të pakoordinuar dhe të paplanifikuar. Gjatë
kalimit të viteve hulumtues të ndryshëm kanë bërë emërtime të ndryshme të formave të
shtrirjes urbane. Një kategorizim i formave të shtrirjes urbane nga dy analizues të këtij
problemi Harvey dhe Clark (1971) është se shtrirja urbane gjendet ne tri forma themelore
hapësinore siç janë: 1) Shtrirja e zhvillimit të skajshëm, 2) shtrirja fjongo dhe 3) shtrirja e
vazhdueshme e densitetit të ulët ( Barnes et.al, 2000).
5.2.1 Shtrirja fjongo
Sipas Barnes et.al (2000) zhvillimi i shpejt apo zhvillimi i kapërcyer është një lloj i formës së
shpërndarë e zhvillimit të urbanizmit, ku krijuesit ndërtojnë zona të reja të banimit, larg zonës
urbane ekzistues të qytetit. Pra me fjalë të tjera kjo formë e shtrirjes urbane ka të bëjë me
zgjerimin e zonës urbane duke krijuar ndërtime në toka rurale apo bujqësore në distancë nga
toka urbane (Figura 1).

Përveç

kësaj mund të përmendim së zhvilluesit vendosin të

ndërtojnë në zona të reja urbane, ku tokat janë më të lira në distancë nga zona urbane
ekzistuese dhe jo në zonën urbane ku çmimi i tokës është më i lartë.
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Figura 1. Zhvillimi i shpejtë në Tokio, Japoni (Burimi: www.alamy.com)
Duke marrë parasysh se shpenzimet e tokave jashtë një zone urbane janë të ulëta atëherë
ndërtimi i njësive rezidenciale në këto zona është i përballueshëm dhe ofron kushte të mira
për banorët, atëherë shumë njerëz pranojnë të jetojnë në këto zona me qasje më të rehatshme,
larg zonës urbane, shumë njerëz pranojnë të përdorin transportin privat, për të udhëtuar çdo
ditë në punët e tyre, vetëm për të qenë banorë të këtyre zonave (Holcombe, et.al, 1999).
Sipas hulumtimeve të shumta që dijetarët bënë, zhvillimi i brishtë i këtyre zonave për shkak
të infrastrukturës dërgoi në disa çështje të tilla si dhe disa kosto ekstra, të cilat krijojnë
distanca më të gjata dhe ndërrime më të gjata nga këto zona në zonat urbane, ku patjetër
duhet përdorur transporti për të udhëtuar në zona urbane (Holcombe, et.al, 1999).
5.2.2 Shtrirja e zhvillimit të skajshëm
Zhvillimi rapid nënkupton zhvillimin e shiritave komercial që është një lloj tjetër i shtrirjes
urbane që karakterizohet me rrugë të mëdha të veshur me qendra tregtare, stacione të
benzinës, restorante, komplekse të zyrev etj (Gillham, 2002). (Figura 2).
Zhvillimi rapid është i përbërë nga një densitet shumë i ulët i ndërtimeve, zonë e varur nga
makinat për shkak se vendndodhja e kësaj shtrirje është larg zonës urbane duke i nxjerr
njerëzit nga zona qendrore e qytetit. Këto zona janë blloqe të gjata dhe të vogla të cilat
vazhdimisht janë të rrethuara me parkingje të mëdha duke shkaktuar kështu më shumë
kilometra për të përdorur rrugë dhe duke e zënë më shumë tokën rurale (Arbury, 2005).

20

Figura 2. Zhvillimi rapid në SHBA (Burimi: https://bloomp.net/articles/ideas-for-reducing-urban
sprawl.html

5.2.3 Shtrirja e vazhdueshme e densitetit të ulët
Sipas Barnes et.al, (2000) forma më e njohur dhe më e rëndësishme është zhvillimi i
dendësisë së ulët, ky zhvillim është i përhapur në të gjithë botën, e që në vitet e fundit është
bërë model i ndërtimit edhe në Kosovë (Figura 3). Shkaktar kryesor i kësaj forme është
planifikimi i dobët nga komunat dhe legjislacionet të cilat japin hapësirën e ndërtimit të
këtyre zonave me dendësi të ulët.

Figura 3. Shtrirja e dendësisë së ulët në Las Vegas, Nev (Burimi: https://kids.britannica.Com
/students/assembly/view/161604)

Në përgjithësi ndërtimet në këtë lloj të shtrirjes urbane kanë karakter banimi, me etazhitet të
ulët një ose dy kate, ndërtime të cilat janë të shtrira dhe zënë një sipërfaqe të madhe të tokës
rurale, duke u pasuar edhe nga zhvillimi i madh i infrastrukturës rrugore (Arbury, 2005).
Sipas hulumtimeve të miratuara, dendësia zakonisht matet në bazë të dendësisë së popullsisë,
ose në anën tjetër sipas njësive të banimit për zonën. Prandaj forma e shtirjes urbane zhvillimi
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i dendësisë së ulët ndodh kur një dendësi e popullsisë në një zonë urbane është më pak se 25
njerëz në çdo hektar (Holcombe, et.al, 1999).
5.3 Karakteristikat e shtrirjes së keqe urbane
Karakteristikat e shtrirjes urbane na ndihmojnë në identifikimin e llojeve të shtrirjeve urbane
në afërsi të zonave urbane që është shumë e rëndësishme që gjatë një hulumtimi sëpari të
identifikohet problemi apo lloji i problemit. Pastaj njohja e këtyre karakteristikave na
ndihmon të kuptojmë se çfarë pasoje apo çfarë të mire mund të ketë shtrirja urbane (Galster et
al. 2001).
Sipas Burchell et al. (1998) karakteristikat e shtrirjes urbane përfshinë shkaqet rrënjësore dhe
pasojat kryesore të shtrirjes urbane. Në vijim janë trajtuar shkaqet e shtrirjes urbane, duke
bërë identifikimin e shkaqeve kryesore të cilat ndikojnë në zhvillimin dhe rritjen e shtrirjes së
pakontrolluar urbane në afërsi të zonave urbane, si dhe pastaj është bërë identifikimi i
pasojave nga shtrirja urbane qofshin ato pasoja pozitive të cilat vinë nga kjo shtrirje, apo
pasojat negative dhe si vlerësimi i ndikimit të këtyre pasojave në shoqëri.
5.3.1 Shkaqet e shtrirjes së keqe urbane
Sipas Siedentop (2005) rritja e kërkesave për rritjen e sipërfaqes së zonës urbane është një
ndër shkaqet kryesore se pse ndodh shtrirja urbane. Pjesmarrësit e shtrirjes urbane janë
familjet nga të cilat bëhet konsumimi i tokës për banim, pastaj kompanitë me ndërtimet e tyre
biznesore dhe një grup tjetër që është pjesë e konsumimit të tokës është edhe përdorimi
publik nga këto grupe.
Përveç kërkesës për zonë urbane një rol mjaft të rëndësishëm në zhvillimin e shtrirjes
urbane, është ndërtimi i rrugëve lokale dhe ato nacionale të paplanifikuara pasojë e cila
ndikon në zhvillimin e zonave rreth atyre rrugëve duke i shndërruar në shtrirje urbane. Siç u
përmend edhe më lart planifikimi i dobët urban është faktorë kryesor për zgjerimin e
pakontrolluar urban i cili pastaj përmban në vete shkaqet e përmendura më lartë (Carruthers,
2002). Në vijim në Tabelën 1 janë renditur disa nga shkaqet kryesore të cilat ndikojnë në
rritjen e shtrirjes urbane.
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Çmimi më i ulët i tokës krahasuar me zonat e zhvilluara të qytetit kryesor
o

Disponueshmëria e tokës bujqësore të pa ndërtuar

o

Shkalla e lartë e urbanizimit dhe aktiviteteve të zhvillimit të shpejtë

o

Disponueshmëria e disa shërbimeve komunale në zhvillim të përzier pa paguar për ato
shërbime

o

Më pak kontroll mbi zhvillimin urban të vendosur jashtë kufirit urban

o

Taksat më të ulëta mbi industritë

Tabela 2. Kushtet e favorshme për shtrirjen e keqe urbane (Burimi: EEA Report, No. 11/2016)
Pra nga ajo çka është prezantuar më lartë këto shkaqe mund ti përmbledhim dhe të kuptojmë
se ky fenomen po ndodh nga tre faktorë kryesor siç janë: zhvillimi i rrugëve, rritja e
popullsisë në zonat urbane dhe rritja e të ardhurave. Sepse me zgjerimin e shtrirjes urbane
pasojnë disa pasoja të përgjithshme për vendin, shembull me rritjen e shtrirjes urbane
zvogëlohet densiteti i popullsisë në zonat urbane duke u rritur në zonat rurale, si pasojë e
kësaj lind edhe shndërrimi i tokës rurale dhe bujqësore në tokës ndërtimore (Mills, 1990).
Richardson (1996) ka thënë se zhvendosja e familjeve me të ardhura të larta nga zonat urbane
në zona jashtë asaj urbane ndikon në rritjen e tatimeve në zonat urbane, rrit performancën e
krimit, ndërsa e kundërta me krimin ulë performancën në shkolla publike brenda zonave
urbane, ndikon në selektimin e popullsisë në zonat urbane, duke u shëndrruar zonat urbane në
vendbanime të varfëra dhe ajo çka është e rëndësishme ndikimi më i madh është në
zvogëlimin e popullsisë në zonat urbane.
Shkaqet e rritjes urbane

Rritja kompakte

Rritja e pakontrolluar

Rritja e popullësisë

○

●
●

Vendimet e pavarura
Rritja e ekonomisë

○

●

Industrializimi

○

●

Spekulimet

●

Kontekstet ligjore

●

Jetesë në cilësinë e duhur

●

Mungesa e rehatisë

●

Kërkesë për me shumë hapësirë

○

●

Transporti

○

●

Gjerësi dhe gjatësi të rrugës

●
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Shtëpi të veçuara

●

Mungesë e planifikimit të duhur

●

Deshtim i planifkimit

●

Investime në shtëpi

●

Sipërfaqe e madhe e shfrytëzimit

●

Tabela 3. Shkaqet e rritjes kompakte dhe asaj të pakontrolluar urbane (Burimi: Hoque et.al.
2013)

Në tabelë, janë renditur edhe disa shkaqe që janë veçenarisht përgjegjës për shtrirjen urbane
si dhe janë paraqitur se cili prej tyre mund të rezultojë në rritje kompakte dhe gjithashtu në
këtë tabelë mund të kuptohet dallimi në mes rritjes së pakontrolluar dhe asaj kompakte.
Autorë të shumtë kanë shpjeguar shkaqe të ndryshme të cilat na dërgojnë deri tek shtrirja e
keqe urbane, mirëpo Leontidou (2007), ka prezantuar një teori e cila ndihmon në
identifikimin e shkaqeve të shtrirjes së keqe urbane.
Sipas Leontidou et al. (2007) shtrirja urbane është shkaktuar nga një grup kompleks i forcave
të ndërlidhura në mes vete. Ai ka ardhur në përfundim se shkqet e shtrirjes së keqe urbane
mund të identifikohen me anë të teorisë “Makro-Meso-Mikro model”, teori e cila është
shpjeguar në vijim, duke renditur indikatorët e saj. Kjo teori do të përdoret gjithashtu edhe në
këtë hulumtim për të caktuar shkaqet e shtrirjes së keqe urbane në zonën kadastrale
Çagllavicë.
Pra shkaqet mund të identifikohen në tri nivele të analizës: makro, meso dhe mikro. Në
nivelin makro janë paradigmat dhe tendencat politiko-ekonomike që formojnë natyrën e
shoqërive tona urbane: natyrën e kapitalizmit, ideologjitë politike, globalizimin ekonomik e
kështu me radhë. Meso-niveli është vendi ku mund të gjenden pjesa më e madhe e diskursit
për shkaqet e shtrirjes urbane: ndryshimet demografike dhe valët e migracionit; strukturat dhe
politikat lokale, rrethanat gjeografike lokale, ekonomike dhe sociale. Përfundimisht, mikroniveli merr vendimet e aktorëve individualë në sistemin urban: familjet, firmat dhe
organizatat e tjera - vendimet individuale për vendndodhjen e banesave dhe të vendeve të
punës; përdorimi i shërbimeve dhe shërbimeve; zgjedhjet e mënyrës së transportit dhe kështu
me radhë.
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5.3.2 Ndikimet e shtrirjes urbane
Shtrirja urbane ka një numër të madh të pasojave mirëpo një ndër pasojat më të mëdha që
shkakton ky fenomen është konsumimi i tokës së gjelbër apo bujqësore, si dhe dëbimi i
kafshëve nga këto zona, gjithashtu rrezikimi dhe dëmtimi i bimëve. Pastaj pasojnë edhe
shpenzimet e larta të infrastrukturës dhe energjisë (Glaeser dhe Kahn, 2003). Në tabelën 3.0
janë paraqitur disa pasoja degraduese të natyrës që ndodhin nga shtrirja urbane.
Pasojat degraduese natyrore nga shtrirja urbane
Toka dhe
biodiversiteti
Humbje e tokës

Shëndeti njeriut
Ujë i pijes dhe

Uji

Energjia, ajri dhe
klima

Ekonomia

Ndotja e

Shpenzim i madh

sipërfaqeve ujore

i energjisë

Ndotja e ujit i cili

Rritja e ndotjes së

Biznese të

përdoret për pije

ajrit

shpërndara

ngarkuar

Rënje e nivelit të

Ndikimi në

Rritja e papunësis

qëndrim i gjatë

ujit

ngrohje globale

në qendër të qytetit

Zhdukja e kafshëve

Rritja e

Mikroklimë e

Zvoglimi i taksave

të egra

përmbytjeve

ngrohët

në qendër të qytetit

bujqësore
Humbja e
sipërfaqeve pyjore
Humbja e
sipërfaqeve për
kullota

ajër i
kontaminuar
Shtimi i peshës

Rritja e taksave

Trafik i

në makinë

Tabela 4. Pasojat degraduese natyrore nga shtrirja urbane (Burimi: Bekele, 2005)
Shtrirja urbane e cila zhvillohet në periferi të zonë urbane, ka ndikim të drejtpërdrejt apo të
tërthorët në zonën e saj përreth, pra në zonën urbane. Zhvillimi i shtrirjes urbane ndikim të
drejtpërdrejt ka në tokë, duke formuar ndërtime dhe duke iu ofruar infrastrukturën këtyre
ndërtimeve. Nga ana tjetër zhvillimi ekonomik dhe ndërtimi i magjistraleve apo zhvillimi
urban gjenerojnë më shumë nevoja për përdorimin e transportit, gjë e cila shkakton rritje të
qarkullimit të makinave duke shkaktuar probleme në komunikacion dhe duke ndikuar në
rritjen e kostos shtesë për shoqërinë (Bekele, 2005).
Sipas analistëve zhvillimi i shtrirjes urbane në shtetet e Evropës është rritur si pasojë e
mbështetjes pjesërisht nga BE për zhvillimin e ekonomisë, kjo ka nxitur shumë shtete për
zhvillimin e shpejt të ekonomisë në vendet e tyre, duke kaluar në shtrirje urbane të zonave
ekonomike. Disa nga vendet e rajonit ku këto ndikime janë të dukshme si pasojë e zhvillimit
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të shpejt ekonomikë janë: Irlanda, Portugalia, Gjermania në lindje etj. Pra këto janë rajonet të
cilat kanë përfituar më së shumti nga politikat rajonale të BE (Sactra, 1995).
Shtetet e reja të cilat kanë qëllim futjen e tyre në BE, apo edhe shtetet e reja antare të cilat
janë pjesë e BE, shtete në të cila është zbuluar shtrirja urbane, mund ti ndjek e njëjta rrugë e
zhvillimit urban në dekadat e ardhshme (Sactra, 1995). Mirëpo si pasojë e kësaj ndikimet
mjedisore mund të jenë shumë të mëdha duke marrë parasysh se shtetet e reja antare apo ato
të cilat janë në prag të anëtarësimit posedojnë ende shumë pejsazh natyror. Dhe nga përvoja
që tregohet nga shtetet tjera tregojnë se shumë probleme mjedisore të krijuara nga zgjerimi i
qyteteve krijon vështirësi në aspektin ekonomik dhe social për qytetin (Bekele, 2005).
Hulumtues të ndryshëm kanë definuar ndikime të shumta të cilat vinë me shtrirjen e keqe
urbane, mirëpo në raportin e EEA (No 10/2006) lidhur me shtrirjen urbane në Evropë, janë
trajtuar indikatorët e ndikimeve në mjedis dhe ato socio ekonomik, e njëri nga qëllimi kryesor
i këtij hulumtimi është ndikimi i shtrirjes së keqe urbane në këta faktorë, për këtë arsyje kjo
teori do të përdoret edhe ne identifikimin e ndikimeve në lagjet për rast studimi.
5.3.2.1 Përfitimet nga shtrirja urbane
Shqetësimi rreth shtrirjes urbane sipas të dhënave të cilat u paraqitën tek origjina e shtrirjes
urbane na bënë të kuptojmë se nuk ka filluar tani në kohët e sotme, mirëpo madhësia dhe
natyra e diskutimit rreth këtij shqetësimi universal ka evoluar me kalimin e kohës dhe me
zhvillimin e vendeve. Ky evoluim ka arrit deri në atë pikë sa në vitet e fundit studiuesit
besojnë se fenomeni i shtrirjes urbane është lidhur fort me një rrjet të gjerë mjedisor,
ekonomik dhe social të ndikimeve (Fan, et.al, 2004). Ky rrjet i gjer i lidhur mes vete si pasojë
e shtrirjes urbane shkakton edhe shpenzime të mëdha në këto fusha, këto shpenzime të cilat
caktohen nga shtrirja urbane, do të analizohen dhe shpjegohen në vijim.
5.4.1 Shpenzimet mjedisore të shtrirjes urbane
Zgjerimi urban mund të jetë fenomen tërheqës për sektorët publik dhe privat, mirëpo ky
zgjerim ka kosto të rënda mjedisore (Guliano dhe Narayan, 2003). Bazuar në studime,
shpenzimet mjedisore janë shqetësim shumë i madh i përhapur nga shtrirja. Këto shpenzime
mjedisore qojnë në dëmtime të mëdha e shpeshherë të tejkaluara mjedisore, duke përfshirë
kështu shpenzim i madh i energjisë që vie deri te pasoja e dëmtimit të madh të mjedisit,
konsumimi i tokës, humbja e trashëgimisë, humbje e tokës bujqësore, ndryshime klimatike,
zvoglim i cilësisë së ajrit dhe ujit të pijshëm dhe humbje të biodeviristetit (Newman dhe
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Kenworthy 1989). Gjithashtu një fenomen tjetër që ndikon në mjedis është edhe fenomeni i
shpërndarjes së mbeturinave, për shkak të distancës së banimit në mes vete.
5.4.2 Shpenzimet e energjisë
Gjatë hetimit dhe vlerësimit të kostos së fenomenit universal siç është shtrirja urbane shihet
se ky fenomen qon në shpenzim të madh të energjisë. Ndryshimet në zhvillimet e banimit
(strehim i ndarë, teknologji alternative) mund të qojnë në ndryshim të përdorimit dhe
hargjimit të sasisë së energjisë. Më hollësisht shtrirja urbane qon në (Nuissl, et.al, 2005):
(a) Rritja e përgjithshme e përdorimit të lëndëve djegëse dhe burimeve për shkak të
zhvillimit të tepërt rajonal në aspektin e banorëve, shtëpive dhe industrive
(b) Rrija e konsumit familjar të lëndëve djegëse për secilën familje (konsumi i energjisë
shtëpiake në shtëpi individuale është më i madh se sa në një bllok ndërtime shume
katëshe).
(c) Ndryshim në konsumimin total të energjisë duke përfshirë karburantin e përdorur për
ngrohje (konsumimi i teknologjisë më të avancuar të ngrohjes ka quar në ndryshime
të modele të ngrohjes)
(d) Rritja e përdorimit të energjisë sidomos të derivateve të benzinës dhe naftës për shkak
të nivelit të lartë të kërkesave për transport (sidomos për lëvizjen në punë).
5.4.3 Konsumimi i tokës
Zhvillimi i shpejt i tokës për qëllime urbane siç janë: strehimi, prodhimi, shitja, humbja e
trashegimis, tokës bujqësore, hapësirave natyrore të hapura dhe hapësirave të gjelbëra janë
efektet dhe pasojat universale të trendit të shtrirjes urbane (Krh. Chin, 2002). Konsumi i tokës
si pasojë e shtrirjes urbane nuk është vetëm problem se toka po shpenzohet mirëpo është edhe
një problem mjaft serioz i asaj se në të ardhmen modeli i zhvillimit të planifikuar i tokës nuk
mund të realizohet. Shpenzimi i tokës për banime individuale dhe për dedikime tjera të cilat
mund të gjejnë zgjidhje dhe të jenë më kompakte po ndikon shumë në dëmtim të madh mbi të
gjitha të tokës bujqësore, pasojë e cila më vonë në vitet e ardhshme do të ndikojë shumë në
shumë aspekte, duke filluar deri në mungesë të produkteve bujqësore ushqimore e të tjera
(Rahman et.al, 2008). Ndërtimi i infrastrukturës rrugore të panevojshme është një problem
tjetër shumë i madh i cili na dërgon deri në konsumimin e tokës, rrugët e pa planifikuara janë
gjithashtu problem serioz sepse ndikojnë fuqishëm në shfrytëzimin e tokës rreth atyre rrugëve
për ndërtime. Zhvillimi i shpejt urban, po na qon në tendencën se toka rurale apo bujqësore
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do të bëhet shumë e largët dhe e paarritshme nga banorët e zonës urbane apo qytetit (Riggs
dhe Simmons, 19987).

Figura 4. Mënyrat e shfrytëzimit të tokës nga ndërtimet (Burimi: Modifikuar nga Gange dhe Farigh,
2010)

Sipas Glaser dhe Strauss (1967) konsumimi i tokës ka mundësi dhe zgjidhje të ndryshme për
zvogëluar nëse nuk mund të ndalohet. Një shembull i zvogëlimit të konsumimit të tokës,
mund të jetë në lagjet e banimit të ndërtuara në periferi të zonës urbane. Këto lagje janë të
ndërtuara në distancë të madhe nga njëra tjetra, distancë e cila mund të ngushtohet dhe
shtëpitë të ndërtohen, afër njëra tjetrës duke formuar kështu një lagje më kompakte dhe duke
ndikuar në zvogëlimin e konsumit të tokës, mirëpo formë shumë më e mirë se kjo është kur
ndërtimet nuk shtrihen në horizontalitet mirëpo ngriten në vertikale duke i shëndrruar këto
shtëpi në një ndërtesë të vetme dhe mundësi strehimi të gjithë këtyre banorëve, duke përfituar
kështu zvogëlimin e konsumimit të tokës por gjithashtu duke formuar edhe një zonë
kompakte (Figura 4).
5.4.4 Shëndeti publik
Sipas Pedersen et al. (1999) shëndeti publik është një na çështjet kryesore që lidhet me
shtrirjen urbane. Faktori kryesor që ndikon në shëndetin e njerëzve të cilët jetojnë në këto
zona është përdorimi i automobilit, gjë që këta njerëz i bënë shumë të varur nga udhëtimi me
automobila dhe si pasojë e kësaj nuk mund të përdorin biçikletat ose edhe të ecin në këmbë
për të kryer pune, kjo ndikon në rritjen e pasivitetit tek këta banorë dhe kjo ndikon gjithashtu
shumë në shëndetin e tyre si pasojë e reduktimit të nivelit të aktiviteteve fizike.
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Përdorimi i automobilave çdo ditë nga banorët ose punëtorët e zonave të shtrirjes urbane
shpesh herë krijon edhe kaos në komunikacion, si pasojë e këtij kaosi rritet stresi tek
përdoruesit e makinave, për shkak të vonesave të cilat mund të ndodhin gjatë kaosit në
komunikacion, këto probleme rrisin edhe mundësit e mëdha për aksidente. Sipas analizave të
cilat janë bërë ekziston një lidhje e fortë ndërmjet kohës së punës, stresit dhe qëndrimeve të
punëtorëve ndaj punës së tyre (Koslowsky dhe Krausz 1994).
Ndikim të madh dhe jo më pak të rëndësishëm në shëndetin publik si pasojë e shtrirjes
urbane, ka edhe ndotja e madhe e ajrit dhe ambientit e cila ndodh si pasojë e rritjes së
përdorimit të lëndëve djegëse dhe gjithashtu edhe shpërndarjen e mbeturinave në këto zona
(Bosch, 2016).
5.4.5 Përfitimet e banorëve të cilët jetojnë në lagje me banim të ulët, të shpërndarë
Sipas Bekele (2005) zvarritja nuk shihet gjithmonë si e dëmshme. Disa organizata dhe
planifikues e shohin shtrirjen si një shenjë të vitalitetit ekonomik dhe jo si kërcënim
ekologjik. Ata pretendojnë se për vende si Amerika me sipërfaqe të madhe toke, ka shumë
tokë të madhe bujqësore dhe hapësira të hapura, për tu shqetësuar rreth asaj se sa tokë është
konvertuar. Ata gjithashtu theksojnë përparësinë kryesore të shtrirjes, që është decentralizimi
i punësimit në pjesë të ndryshme të një qyteti. Ata argumentojnë se kultura e makinave u
mundëson njerëzve që të udhëtojnë distanca më të shkurtra në çdo kohë dhe të kenë shtëpitë e
tyre më të mëdha. Përveç kësaj, nuk është e shëndetshme që njerëzit të jetojnë në zonat me
dendësi më të madhe dhe metër katror më të vogël të hapësirës për raportet individuale, pasi
kjo krijon probleme psikologjike dhe shëndetësore.
Një nga motivet origjinale për migrim në periferi ishte qasja në natyrë. Njerëzit në përgjithësi
preferojnë të jetojnë me pemë, zogj dhe lule dhe këto janë më të arritshme në periferi se sa në
zonat urbane më të dendura. Për më tepër, kontakti me natyrën mund të ofrojë përfitime
përtej thjesht estetikës; ai mund të përfitojë shëndetin mendor dhe fizik. Përveç kësaj, ndjenja
e ikjes nga trazirat e jetës urbane në periferi, ndjenja e strehimit paqësor, mund të jetë
qetësues dhe restaurues për disa njerëz. Në këto aspekte, mund të ketë përfitime shëndetësore
për jetesën suburbane (Frumkin 2002). Gjithashtu shpenzimet më të ulëta të tokës dhe
banimit. Madhësia më e madhe mesatare, shtëpitë më të mëdha dhe madhësitë e dhomave,
preferenca për zhvillime të densitetit të ulët, lagjet me shkallë më të ulët të krimit, dëshira për
shkolla më cilësore publike dhe pjesëmarrje më të madhe të qytetarëve dhe ndikim në
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qeveritë lokale, ndër përfitimet e tjera, janë arsyet pse njerëzit zgjedhin për vendbanime
periferike që përfundimisht të çojnë në shtrirjen urbane (Knaap et al, 2000, Brueckner, 2000).
5.5 Rëndësia e Shtrirjes urbane
Johnson (2001) ka potencuar se shtrirja urbane krijon ndikime mjedisore, sociale dhe
ekonomike, për qytetet. Për më tepër kjo dëmton seriozisht përpjekjet për të kaluar sfidat
globale të ndryshimit të klimës. Natyra e rritjes së qyteteve në kohët e sotme është në mënyrë
kritike e rëndësishme, për shkak të ndikimeve të cilat kërcënojnë mjediset natyrore dhe
rurale, rrisin emitimin e gazrave, duke shkaktuar ndryshime klimatike, nivel të lart të ndotjes
së ajrit dhe të krijimit të zhurmës që shpesh tejkalon edhe kufijtë e pranuar të sigurisë
njerëzore. Pra shtrirja urbane prodhon shumë ndikime të pafavorshme që kanë efekte të
drejtpërdrejta në cilësinë e jetesës tek njerëzit, të cilët jetojnë në qytete.
Në figurën 5. është paraqitur një cikël i efekteve që vinë nga shtrirja urbane, efekte të cilat
janë të lidhura me njëra tjetrën dhe e tërheqin njëra tjetrën. Këto efekte negative, tregojnë
edhe rëndësinë e shtrirjes urbane dhe arsyen se pse duhet analizuar, hulumtuar dhe
planifikuar ndalimin e sajë. Duke filluar nga pasojat në tokë bujqësore duke arritur deri te
degradimi i saj, pastaj rritja e përdorimit të makinave ku prej kësaj rrjedh lirimi i dyoksid
karbonit, me përdorimin e transportit rrugët duhet zgjeruar, për të mos shkaktuar kaos në
trafik, me zgjerimin e rrugëve krijohet mundësi më e mirë e investitorëve për të krijuar zona
në reja banimi në tokat rurale, me krijimin e zonave të banimit rritet nevoja për ndërtimin e
shkollave të reja, gjithashtu duhet shtuar kapaciteti i zjarrfikësve dhe policisë,me rritjen e
këtyre kapaciteteve duhet ndërtuar rrugë të reja dhe sistem të ri të ujit (Margo 1992). Me
rritjen e këtyre shpenzimeve publike, kemi rritje të taksave, me rritjen e taksave pësojnë edhe
qytetarët të cilët jetojnë në zonat urbane. Pra ndikimet e dëmshme nga shtrirja urbane janë një
rrjet zinxhir të cilët tërheqin njëri tjetrin. Këto efekte kanë ndikim tek të gjithë, duke përfshirë
banorët të cilët jetojnë në këto zona, punëtorët të cilët punojnë në këto zona dhe jetojnë në
zona urbane, shërbimet publike, shërbimet komunale, banorët e zonës urbane e shumë e
shumë pjesëmarrës të tjerë (Glaeser et.al. 2001).
5.6 Matja e Shtrirjes urbane
Sipas Hoque et.al (2013) shtrirja mund të matet në peshore relative dhe absolute. Matjet
absolute janë të afta për të krijuar një dallim në mes të bardhës dhe të zezës, në mes të një
qyteti të shtrirë dhe një qyteti kompakt. Masat relative, përkundrazi, kuantifikojnë disa
atribute të rritjes urbane që mund të krahasohen mes qyteteve, zonave të ndryshme brenda një
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qyteti. Autorë të shumtë kanë dhënë mendime të ndryshme, lidhur me matjen e shtrirjes
urbane. Për shembull, në një hulumtim ku është hulumtuar shtrirja urbane në 13 qytete në
SHBA, autori Galster et al. (2001) aplikoi tetë dimensione hapësinore lidhur me matjen e
shtrirjes urbane (dendësinë, vazhdimësinë, përqendrimin, grumbullimin, centralitetin,
bërthamën, përdorime të përziera dhe afërsinë). Në mënyrë të ngjashme, Solon (2009)
studioi shtrirjen urbane në Varshavë rajonin metropolitan duke përdorur shtatë indikatorë për
matjen e shtrirjes urbane (pjesa hapësinore, madhësia mesatare e zonës, koeficienti i
madhësisë së hapësirës, indeksi i formës mesatare, do të thotë, distanca më e afërt me fqinj,
indeksi i afërsisë mesatare, dhe interspersioni dhe indeksi i kundërt).
Disa autorë të tjerë kanë përdorur variabla lidhur me analizën hapësinore, për matjen e
shtrirjes urbane, mirëpo këto analiza nuk janë çdoherë të qarta dhe janë të diskutueshme ende.
Për shembull, Tsai (2005) e krahasoi qytetin e shtrirë dhe atë kompakt duke përdorur
informacion rreth popullsisë, dendësisë metropolitane, shkallën e barabartë të shpërndarjes
dhe shkallën e grumbullimit, dhe shtoi matjet e dispersionit statistikor (duke përdorur Gini
koeficienti) dhe lidhshmëria hapësinore (duke përdorur Moran's I).
Karakteristikat

Konfigrumi

Dimensioni

Të dhënat

Indikatorët

Densiteti

Denstiteti popullësisë

Dendësia bruto dhe neto
Dimensioni fraktal

Shpërndarja

Parregullësia e formës së
ndërtimit
Ndarja

Dimensioni ndarjes bruto

Ndarja e përdorimit

Kompozimi

Dimensioni formës

Dimensioni ndarjes neto
Madhësia e sipërfaqes
Sipërfaqja e shtëpive

Përdorimi i përzier
Përbërja e përdorimit të
tokës

Sipërfaqja e industrisë
Sip. hapësirës publike
Sip. zonave të përziera

Tabela 5 . Indikatorët e matjes së shtrirjes së keqe urbane Burimi:( Frenkel dhe Ashkenazi, p.6,)
Yue et al. (2013) përdori një indeks shtrirjeje bazuar tërësisht në masat e popullsisë në nivel
të lartë dhe zonat e rritjes me dendësi të ulët dhe marrëdhëniet e tyre me popullsinë totale për
të analizuar shtrirjen urbane në Hangzhou. Ewing et al. (2003) në një hulumtim ka aplikuar
treguesin Rutgers-Cornell për të matur shtrirjen në 83 zona metropolitane në SHBA. Ky
tregues përbëhet nga informatat rreth dendësisë së banimit, madhësia e komplotit, përzierja e
përdorimit të tokës, shkalla e përqendrimit, dhe distanca rrugës.
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Secili nga metodat e përshkruara më lart kanë përparësit dhe mangësit e tyre, për arsye se
këto metoda përfshin shumë dimensione urbane për të caktuar shtrirjen urbane, të cilat janë të
vështira për tu aplikuar, ose mund edhe të dërgojnë deri tek një përfundim pa zgjidhje. Për të
kapërcyer këto pengesa, Schwick et al. (2012) dhe Jaeger dhe Schwick (2014) kanë
propozuar një masë të re, e cila do të përdoret edhe në këtë hulumtim për të bërë matjen e
shtrirjes urbane në lagjet e përzgjedhura për rast studimi. Kjo metodë quhet WUP1, e cila
përbëhet nga tre komponentë dhe dy funksione të peshimit. Edhe pse ka metoda të tjera të
prezantuara më lartë por prap, është treguar se metoda WUP kap shtrirjen urbane shumë mirë,
dhe është metod e përshtatshme (Orlitová et al., 2012)
Kjo metod (WUP) ka tre përbërës që korrespondojnë me tre dimensionet e përfshira në
përkufizimin e shtrirjes urbane (Figura 8). Këto dimensione janë (1) PBA2, (2) DIS3 dhe (3)
LUP4, këto dimensione janë përshkruar në detaje më poshtë.
1. PBA (përqindja e zonës së ndërtuar) matë madhësinë e zonës së ndërtuar (si
përqindje e peizazhit ose njësisë raportuese). Vlerat për peizazhet e madhësive të
ndryshme munden të krahasohen drejtpërsëdrejti për shkak të vlerës së PBA nuk
varet nga madhësia e zonës së veçantë të peisazhit (p.sh. kjo është një metrikë
intensive).
2. DIS (Shpërndarja) karakterizon modelin e shlyerjes nga një perspektivë gjeometrike
dhe është e bazuar në distancat midis dy pikave brenda ndërtesës. Kjo metrikë
shprehet si UPU5 / (m2 zonë e ndërtuar). Vlerat e larta DIS tregojnë një shpërndarje
më të lartë (midis 0 dhe 49.7 UPU / m2). Shpërndarja është ponderuar nga
funksioni w1 (DIS) për të lejuar pjesë të peizazhit në të cilin janë zonat e banuara
1

WUP (Weighted urban proliferation) - Përhapja Urbane është produkt i shpërndarjes (DIS),
përqindjes së zonës së ndërtuar (PBA) dhe sipërfaqen për kokë banori (LUP). Ajo matet në njësitë
urbane të përhapjes (UPU) për metër katror të peizazhit (UPU / m²).
2

PBA (Percentage of built‑up area)- Përqindja e sipërfaqes së ndërtuar është raporti i madhësisë së

zonave të ndërtuara me madhësinë e totalit të zonës dhe jepet si përqindje.
3

DIS (Dispersion)- Shpërndarja përcakton shpërndarjen hapësinore të zonave të banuara, të shprehura
si UPU për m2 të zonës së ndërtuar (UPU / m2).
4

LUP (land used per inhabitant or workplace)- Paraqet sipërfaqen e zonës e cila përdoret për kokë

banori, LUP është raporti në mes sipërfaqes së ndërtimit dhe numrit të banorëve që jetojnë apo
punojnë në atë zone.
5

UPU (Urban permeation units)- Çdo variabël përbëhet nga një vlerë numerike dhe një njësi. Për shembull,
shpejtësia (SP) e një makine mund të jepet si SP = 50 km / h, ku km / h është njësia e variablit SP. Kështu
UPU/m² është njësia e variablit WUP.
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më të shpërndara për t'u perceptuar më qartë (duke përdorur një vlerë w1 (DIS) të >
1); zona kompakte të vendosura shumohen me një peshë më të ulët (dmth. <1) (nëse
DIS është e barabartë me mesataren zvicerane të vitit 1960 prej 43.986 UPU / m2,
w1 (DIS) = 1). Vlerat e w1 (DIS) janë midis 0.5 dhe 1.5 (Jaeger dhe Schwick,
2014).
3. LUP (Toka e përdorur për banim ose punë) përshkruan përdorimin e një zone të
ndërtuar nga njerëzit që punojnë dhe / ose jetojnë në atë zonë. Zonat me shumë
banorë dhe punonjës konsiderohen të jenë më mirë të përdorura dhe, në përputhje
me rrethanat, janë më pak të shtrira. Nga ana tjetër, intensiteti i përdorimit të një
zonë e ndërtuar mund të përshkruhet nga raporti reciprok i LUP, që merr parasysh
densitetin e shfrytëzimit UD6. Prandaj, metrika përfshin një faktor, w2 (LUP), i cili
është gjithmonë më pak se 1 dhe paraqitet me anë të diagramit (Figura 8). Nëse
LUP është më i lartë se 250 m2 / banor ose punonjës, w2 (LUP) është afër 1. Nëse
është më pak se 100 m2 / banor ose punonjës (p.sh. në zonat e qendrës së qytetit),
w2 (LUP) është afër 0 sepse zonat e tilla nuk konsiderohen të shtrira. Prandaj, nëse
UD është më pak se 4 000 banorë dhe vende pune për km2, faktori i peshimit është
afër 1, dhe nëse është më shumë se 10 000 banorë dhe vende pune për km2, peshën
faktori është afërsisht 0. Një vlerë prej 4 500 banorësh dhe punët për km2
korrespondon me limitin prej 400 m2 të zonës urbane për banor (pa marrjen e
vendeve të punës) në konsideratë) sugjeruar nga Federale Zvicerane Këshilli në
vitin 2002 si një mesatare maksimale e pranueshme vlera (Këshilli Federal Zviceran
(Schweizerischer Bundesrat), 2008, f. 27).
Sipas Jaeger et.al (2010) është e dobishme të përfshihet edhe UP7 (Përhapja urbane) së
bashku me tre komponentët e WUP. Prandaj, duhet ti referohemi UP-së si një tjetër
komponent i WUP, edhe pse, në mënyrë rigoroze, është produkt i dy komponentëve të WUP
(PBA dhe DIS). UP është shprehur në UPU (Njësit urbane të depërtimit) / m2 të tokës. Vlerat
UP për peizazhet e madhësive të ndryshme mund të krahasohen drejtpërsëdrejti, sepse UP
është një metrikë intensive, pra vlera e saj nuk varet mbi madhësinë e peizazhit.

UD (Utilisation density of built‑up areas) Metrika e dendësisë së shfrytëzimit mat numrin e njerëzve që
punojnë ose jetojnë në një zonë të ndërtuar (për km²).
7
UP (Urban permeation (i.e. the permeation of a landscape by built‑up areas))- Përhapja urbane është
6

një masë e përhapjes së zonës së ndërtuar në sipërfaqe gjelbëruese. UP shtë përgjegjëse për DIS dhe
PBA në njësinë raportuese.
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Figura 5. Marrëdhëniet në mes të metodës WUP dhe komponentëve të saj DIS, PBA dhe LUP
(Burimi: EEA Report No 11/2016)

5.7 Dallimi në mes Urbanizimit dhe Shtrirjes urbane
Urbanizimi përkufizohet si "procesi demografik ku një pjesë në rritje e popullsisë kombëtare
jeton brenda vendbanimeve urbane". Vendbanimet gjithashtu përcaktohen si urbane vetëm
nëse shumica e banorëve të tyre marrin pjesën më të madhe të mjeteve të tyre të jetesës nga
profesionet jo bujqësore. Gjatë gjithë historisë, urbanizimi ka qenë një forcë kyçe në
zhvillimin njerëzor dhe ekonomik (Bairoch 1988).
Ndërsa siç është prezantuar edhe më lartë fenomeni i shtrirjes urbane përkufizohet si një
formë e caktuar e zhvillimit urban me densitet të ulët, të shpërndarë, ndikime të varura nga
makina dhe faktorë mjedisore, sociale dhe ekonomike (Hass & Lathrop, 2003).
Urbanizimi dhe rritja urbane janë dy koncepte të ndryshme që gjenden shpesh në literatura e
studime urbanistike. Dallimi duhet të theksohet se urbanizimi i referohet përqindjes së
popullsisë kombëtare që jeton në zonat urbane, ndërsa rritja urbane i referohet një rritjeje të
madhësisë së popullsisë urbane, e pavarur nga popullsisë rurale (Divizioni i Kombeve të
Bashkuara për Popullsinë, 2002). Të dyja këto procese janë mbështetur nga ajo që Kombet e
Bashkuara i referohen komponentëve të rritjes urbane: migrimi rural-urban, rritja e popullsisë
natyrore urbane dhe riklasifikimi i zonave rurale si urban (Farrell, 2017). Vlen të përmendet
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se megjithëse urbanizimi dhe rritja urbane shpesh ndodhin njëkohësisht, është e mundur që
rritja urbane të ndodhë pa urbanizim (Rogers et.al, 1982).
Sipas Spence et.al (2009) urbanizmi dhe rritja janë fenomene të cilat lidhen së bashku. Asnjë
vend ende nuk ka arritur që me rritjen e popullsisë dhe të ardhurave, të mos ketë ndryshim të
konsiderueshëm të qyteteve. Për këtë arsyeje urbanizimi është i nevojshëm në mënyrë që të
mbështetemi në rritjen e vendeve në zhvillim në mënyrë të duhur, duke dhënë edhe përfitime
tjera. Mirëpo kjo nuk është çdoherë e mirëpritur nga politikëbërësit ose personat e tjerë, të
cilët i shpërfillin rregullat e urbanizimit. Neglizhimi i qyteteve dhe vendeve në të cilat niveli i
urbanizimit është i ulët mund të sjellë kosot të rënda..
5.8 Pjesmarrja e Institucioneve publike në shtrirjen urbane
Sipas Williams (1970) ndikimi i qeverive shtetërore mbi modelet e zhvillimit urban, është
kryesisht indirekt. Kjo ndodh për arsyeje se, shtetet marrin disa vendime që ndikojnë
drejtpërdrejt në përdorimin e tokës. Megjithatë, shtetet krijojnë kuadrin e politikave prej
cilave merren vendimet për përdorimin e tokës. Kjo kornizë përbëhet nga tre sisteme: 1)
sistemi në të cilin financohet infrastruktura publike; 2) sistemi në të cilin qeveritë lokale rrisin
të ardhurat; dhe 3) sistemi në të cilin qeveritë lokale kontrollojnë përdorimin e tokës
(Williams 1970).
5.8.1 Ndikimi i institucioneve publike në shtrirjen urbane
Ka disa mënyra në të cilat politikat publike ndikojnë në modelet e përdorimit të tokës. Së
pari, ka programe të ndryshme të subvencionimit që nxisin zhvillimin e densitetit të ulët.
Tatimi i ulët mbi të ardhurat siguron një nxitje të konsiderueshme për ndërtimin e shtëpive
me banim të ulët, po ashtu çmimi i ulët i shërbimeve inkurajon shumë ndërtimin e këtyre
shtëpive. Rregullimi dhe subvencionimi i infrastrukturës pubike dhe i transportit, e
autostradve ndërshtetërore, dërgon në formimin e një rrjeti transporti të gjerë e cila ndikon në
ndërtim e zonave industriale dhe lagjeve me banim të ulët përreth tyre (Schwanen et al.,
2004).
Përfshirja e qëndrueshme dhe afatgjate në planifikimin metropolitan nga një agjenci në një
shkallë më të lartë gjeografike se komunitetet lokale dhe komunat ka një ndikim të dukshëm
në zhvillimin e shtrirjes urbane ose strukturë më kompakte urbane. Carruthers (2002) ka
demonstruar kohët e fundit se përfshirja e shtetit në planifikimin hapësinor, mund kufizojnë
fuqishëm shtrirjen urbane. Në qeveritë rajonale dhe kombëtare të Evropës shpesh janë të
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përfshira fort dhe me vendosmëri menaxhimi i rritjes urbane, në Holandë për shembull janë të
detyrueshme planet hapësinore (Schwanen et al., 2004).
5.8.2 Kontrolli i shtrirjes urbane nga Institucionet publike
Shumë nga problemet urbane mjedisore janë rezultat i menaxhimit të dobët, planifikimit të
dobët dhe mungesa e politikave koherente urbane. Është mësuar se përmes financave,
teknologjisë ose ekspertizës mund të sigurohet zhvillimi i qëndrueshëm mjedisor – ose
mbrojtja e mjedisit - nëse bazat e qeverisjes janë pjesëmarrëse, demokratike dhe pluraliste
(State of the environment and policy retrospective, 1972–2002).
Kontrollet e përdorimit të tokës janë të panumërta në përmbajtje dhe procedurë. Çdo vend ka
procedurë të ndryshme të kontrollit nga Insitutcionet. Në vende të tilla si SHBA përgjegjëse
për kontrollin e shtrirjes urbane janë qeveritë e pavarura lokale, pothuajse çdo qeveri lokale
ka një mënyrë të ndryshme kontrolli (Mills, 20012). Sipas Mills (2012) Në Kore dhe
shumicën e vendeve tjera aziatike, po ashtu edhe në shumë vende evropiane, kontrolli i
përdorimit të tokës, kryesisht është i fokusuar në përpjekjen për të rritur densitetin mbi tregun
e lirë. Ndërsa në SH.B.A kontrolli i përdorimit të tokës është i fokusuar në mënyrën e rritjes
së kufijve të zhvillimit urban.
Qeveritë në të gjitha nivelet mund të ndërhyjnë në tregjet e tokës për të arrestuar përhapjen e
shtrirjes urbane dhe për të nxitur "rritjen e zgjuar urbane". Megjithatë, pa adresuar shkaqet e
saj themelore, politikat e tilla kanë gjasa të dështojnë, kanë efekte anësore të padëshirueshme
ose të dyja. Ndoshta rritja urbane mund të vijë nga njohja e ndikimeve hapësinore të
politikave të qeverisë dhe duke punuar për të zbutur efektet e atyre që nxisin shtrirjen (Knaap,
2001).
5.8.3 Përfitimet e Institucioneve publike nga lagjet me banim të ulët
Në shumicën e zonave urbane, infrastruktura dhe shërbimet publike paguhen përmes tatimit
në pronë të vendosur mbi të gjitha pronat. Kështu, çmimi i infrastrukturës është mesatarisht
mbi të gjithë tatimpaguesit e pronës dhe për këtë arsye kostoja e zhvillimit të infrastrukturës e
paguar nga zhvillimi i ri është më pak se kostoja margjinale e infrastrukturës publike. Për më
tepër, pasi që toka që po zhvillohet në anën e zonës urbane komandon një çmim më të ulët se
sa në zonat më të centralizuara dhe të zhvilluara më parë, financimi i tatimit në pronë të
infrastrukturës për zhvillim të ri rezulton me një çmim të infrastrukturës që është edhe më i
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ulët se mesatarja në të gjitha pronat . Kjo siguron një nxitje për zhvillimin më pak të dendur
dhe për zgjerimin e zonës urbane (Bairoch 1988).
Tatimi në pronë vendoset për tokë dhe ndërtesa, kështu që krahasuar me një taksë të pastër të
tokës, tatimi në pronë rezulton në zhvillim që është më pak tokësor (Nechyba, 1998).
Brueckner (2001a) shqyrton këtë çështje duke marrë parasysh një zonë urbane me një
popullsi fikse brenda një modeli standard urban dhe tregon se tatimi në pronë çon në shtrirje,
pra një rënie në densitetin e përgjithshëm që rezulton nga zgjerimi i zonës urbane përtej asaj
që është ekonomikisht efikase për të akomoduar popullatën fikse.
5.9 Shtrirja urbane në Evropë dhe në Botë
Në vitin 2006, EEA publikoi raportin e tij të parë mbi shtrirjen urbane: shtrirjen urbane në
Evropë - sfida e injoruar. Që nga atëherë, disa studime të tjera (Couch et al., 2007; Siedentop
dhe Fina, 2012) kanë adresuar shtrirjen urbane në Evropë. Për shembull, Kasanko et al.
(2006) ofrojnë një pasqyrë të shtrirjes urbane që ka ndodhur në disa qytete evropiane që nga
vitet 1950. Raporti i EEA (2006b) përdori një kombinim prej gjashtë treguesve për të matur
shtrirjen urbane me qëllim të mjedisit monitorimi, dmth. (1) rritja e zonave të banuara (vitet
1950-1990); (2) përqindja e zonave të banuara që janë të dendura populluar (vitet 1990); (3)
përqindja e zonave të reja të banimit që kanë një dendësi të ulët të popullsisë (në mes të
viteve 1950 e tutje); (4) dendësia e banimit (vitet 1990); (5) ndryshime në normat e rritjes së
popullsisë dhe të zonave të banuara (vitet 1950-90); dhe (6) zona e ndërtuar për person
(1990). Zgjerimi, në mes viteve 1990 dhe 2000, u quantifikua si zhvillim i tokës urbane si
përqindje e sipërfaqes totale (EEA 2006a; 2006b).
Shtetet e Bashkuara dhe kombet e Evropës Perëndimore kanë përjetuar modele dukshëm të
ndryshme të zhvillimit urban, që sugjeron kompleksitetin e përpjekjes për të shpjeguar
shtrirjen urbane. Të dy rajonet përjetuan rritje të fuqishme në nivelet e të ardhurave gjatë
shekullit të njëzetë. Shtrirja rezultoi panoramë urbane e SHBA e fituar nga një kombinim i
blerjeve të makinave, investimeve të mëdha publike në infrastrukturën rrugore, investime të
kufizuara publike në qytetet qendrore, e shumë faktorë të tjerë. Evropa Perendimore, nga ana
tjetër, mund të shihet si investim relativisht më shumë në transportin publik brenda qyteteve,
duke shpenzuar burime më të mëdha për ruajtjen e qendrës e qytetit dhe zhvillimi brenda një
kulture që është më pak e gatshme të marrë në konsideratë ndërtimet rezidenciale si një rrugë
për të përmirësuar mirëqenien e familjes (Glaeser dhe Kahn, 2003).
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Popullsia urbane në botë do të rritet nga 2.86 miliardë në vitin 2000 në 4.98 miliardë deri në
vitin 2030, nga të cilat vendet me të ardhura të larta do të përbëjnë vetëm 28 milionë nga
rritja e pritur prej 2.12 miliardë. Bota norma vjetore e rritjes urbane është parashikuar në 1.8
përqind në krahasim me ato rurale norma e rritjes prej 0.1 për qind (State of the World Cities,
UN Habitat, 2004/5). Norma e rritjes urbane të rajoneve më pak të zhvilluara arriti 3.0
përqind në vit në vitet 1995-2000 në krahasim me një shifër shumë më të vogël prej 0.5 për
qind rajonet më të zhvilluara. Kjo normë e rritjes do të vazhdojë të jetë veçanërisht të shpejtë
në zonat urbane të rajoneve më pak të zhvilluara. Në të kundërtën, popullsia rurale në botë
pritet të mbetet pothuajse e qëndrueshme. Rajonet si, Amerika Latine dhe Karaibet janë
shumë të urbanizuara. Afrika dhe Azia janë shumë më pak të urbanizuara, prandaj, pritet të
përjetojnë ritme të shpejta të urbanizimit nga trendet e decentralizimit urban, duke
përshpejtuar zgjerimin e jashtëm të shumicës rajonet metropolitane të botës (Easterlin, 1994).
Në Evropë, popullsia urbane u rrit në mënyrë të qëndrueshme gjatë viteve 1960 dhe 1970 dhe
ka pasur edhe një dalje masive nga qytetet e brendshme në periferi. Që nga vitet 1970,
tendenca ka vazhduar 'Zvarrisje' e qyteteve për shkak të zgjerimit të infrastrukturës, të
ardhurat më të larta të familjes, duke zvogëluar madhësinë dhe rritja e numrit të familjeve. Në
mes 1980 dhe 1995, popullsia urbane në Evropën Perëndimore u rritën me 9 për qind (United
Divizioni i Popullsisë i Popullsisë 2001) por numri i familjet në zonë u rritën me 19 për qind
(EEA, 2000).
5.9.1 Vendet të cilat e kanë trajtuar Shtrirjen urbane
I. Amerika e Veriut: Portland
E parë përmes syve evropianë, zhvillimi urban në Amerikën e Veriut përgjithësisht
konsiderohet të jetë një shembull që duhet shmangur. Sistemi i transportit ekskluzivisht varet
nga makina, qytete të thella në rënie dhe shtrirje në periferi (Garreau, 1991). Sipas Garreau
(1991) pavarësisht nga pozicioni tradicionalisht i dobët i hapësirës së planifikimit, Amerika e
Veriut ka prodhuar një numër të qasjeve inovative për transformimin nga vende metropol në
një vend më të qëndrueshëm, më kompakt dhe më shumë përdorim të përzier në formë
urbane. Një shembull i një qyteti të qëndrueshëm e kompakt është Portland, Oregon.
Portland (me popullsi rreth 510,000 banorë) është qyteti më e madh në Shtetin Amerikan të
Oregonit. Në portland kufiri urban përcakton zonën brenda të cilës, zhvillimi i ri urban është i
lejuar. Në vitin 1979 organizata popullore e referendumit prezantoi planifikimin rajonal të
metros në Portland. Metro përbëhet nga tre qarqe ku përfshinë 24 komuna dhe përafërsisht
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mbulon zonën e kufirit të rritjes urbane. Deri tani metro ka qenë e vetmja zgjidhje në
Shteteve të Bashkuara e autoriteteve rajonale sa i përket përdorimit të tokës dhe planifikimit
të transportit, e stimuluar fuqishëm nga organizata të ndryshme, dhe nga ide të reja për
lëvizje. Pra Portland është i përbërë nga një zhvillim urban, i cili nuk është i orientuar nga
makina apo transporti privat si mjet kryesor, por në qendër të vëmendjes ka transportin publik
shumë efikas. (Calthorpe, 1993; Calthorpe dhe Fulton, 2001). Me këtë koncept Portland është
një model shembull i asaj që quhet zgjuarsi në SHBA sot (Sierra Club, 2001).
Është e vërtet se projektet e renovimit brenda qytetit të Portland kushtojnë shumë dhe mund ti
përballojnë vetëm banorët me të ardhura të mesme dhe të larta. Çmimet e shtëpive dhe qiratë
janë dyfishuar nga vitet 1990, bazuar në këto Portland është vlerësuar si qytet më pak i
përballueshëm në SHBA (Harmon, 1998). Ka shumë analist të cilët vin në përfundime të
ndryshme. Porter (1997) ka treguar se çmimi i tokës në qytet rritet me menaxhimin e rritjes
urbane. Pastaj Nelson dhe Peterman (2000) kanë treguar se qytetet si Portland të cilët
mundohen të bëjnë menaxhimin e rritjes janë shumë më të suksesshëm, se sa vendet të cilat
nuk e menaxhojnë atë. Downs (2002) tregoi se edhe pse Portland bënë menaxhimin e rritjes,
çmimet e shtëpive në këtë vend nuk janë rritur më shpejt se sa zonat tjera metropolitane në
Shtetet e Bashkuara.

Figura 6. Menaxhimi i transportit në Portland (Burimi: http://www.steerdaviesgleave.com )
Megjithatë, ka një veçori, me të cilën Portland me siguri mund të shërbejë si një model:
mënyra se si e ka tejkaluar konkurrencën në mes qyteteve dhe komuniteteve periferike për
migrimin e njerëzve dhe vendet e punës. Shembulli i menaxhimit në Portland tregon se, në
kushtet e rritjes konkurrenca në mes qyteteve dhe rajoneve, e shkaktuar nga globalizimi, kjo
nuk mundet arrihet vetëm nga bashkëpunimi vullnetar por kërkon një autoritet efikas rajonal
bazuar në sundimin e shumicës, si krijimi i rrjetit të Metros (Abbott, 1997).
II. Evropa: The Randstad
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Sikurse Portland që shpesh shërben si shembull e përpjekjeve të planifikimit hapësinor drejt
rritjes menaxhimit në Shtetet e Bashkuara, e njëjta gjë vlen edhe për Randstad Holland në
Evropë (Faludi dhe Van der Valk, 1994). Randstad gjendet në pjesën perendimore të
Holandës, pozitën ku janë të vendosura një numër i konsiderueshëm i qyteteve të vogla
(Dieleman, et al. 1999). Rajoni urban mbulon një sipërfaqe prej rreth 80 km dhe ka rreth 6.5
milion banorë. Qendra urbane është e vendosur në një model të veqant, në formën e një
patkua, nga edhe ka marr emrin Randstad, kjo zonë urbane është e rrethuar me zona të hapura
bujqësore të quajtura “Zemra e Gjelbër” ('Ring City').
Formulimi i parë për planifikim hapësinor kombëtar ka ndodhur në vitin 1966 në Raportin e
Dytë mbi planifikimin fizik për Holandën

(Van der Burg dhe Dieleman, 2004). Ky

planifikim ishte reagim ndaj suburbanizimit, që kishte filluar të ndodhte mes viteve 19601970 në Holandë. Kjo shtrirje ishte kërcnim për Randstad sepse kishte filluar të përfshinte
edhe zonën e gjelber me tokë bujqësore. Politika u hartua kryesisht për kanalizimin e rritjes
urbane, në qendra të përcaktuara për rritje dhe ndalimin e rritjes së vendbanimeve të vogla
rurale afër zonës urbane. Këto planifikime u vënë në praktikë me sukses në vitet 1970 dhe në
fillim të viteve 1980. Afërsisht gjysmë milioni njerëz lëvizën në zonat të cilat ishin
planifikuar për rrije, pra në qendra të caktuara dhe shtrirja urbane u ndalua (Dieleman et al.,
1999). Edhe pas ndalimit të shtrirjes urbane gjatë viteve 1980, planifikimi hapësinor ndryshoi
rrugën, duke drejtuar politikat në përqendrimin për arritjen e një “qyteti kompakt”. Kjo ka
ndodhur për shkak të shqetësimit rreth vjetërsimit të qendrave të vjetra urbane dhe humbjen e
atraktivitetit brenda këtyre qendrave, e cila pjesërisht ka ndodhur si pasojë e zhvillimin e
qyteteve satelit. Me këtë politikë të re për të krijuar një qytet kompakt, e formuluar nga
qeveria kombëtare në Memorandumin e Katërt të Planifikimit Hapësinor, në vitin 1991, rritja
urbane ishte udhëzuar, të bëhet rivendodhja e saj dhe zhvillimi brenda qyteteve ekzistuese,
dhe drejt zonave të reja në afërsi të zonave të ndërtuara të qyteteve të mëdha në Randstad
Holland. Kjo politkë tani po zbatohet, në drejtim të rritjes urbane, ku është përfshirë rritja e
banesave dhe vendeve të punësimit, ku kryesisht po ndodhin në unazën urbane të Randstad,
ku ajo ishte menduar të ndodhë nën politika kompakte të qytetit.
Edhe me zbatimin e suksesshëm e objektivave të rritjes urbane në aspektin e ku rritja duhet të
shkojë gjeografikisht, këto praktika të planifikimit hapësinorë janë debatuar ashpër në
Holandë (Hajer dhe Zonneveld, 2000; Van der Burg dhe Dieleman, 2004; Schwanen et al.,
2004). Kjo ka ndodhur kryesisht sepse meritat e supozuara të planifikimit kompakt të qytetit,
si dhe qytetet e gjalla qendrore, duke stimuluar ecjen, përdorimin e biçikletave dhe
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përdorimin e rrugëve transit me transport publik, ruajtjen e hapësirave bujqësore dhe
mjedisore, garantimi i strehimit të mirë për të gjithë dhe gjitha këti, përfshinë një planifikim
për një periudhë afatshkurte.
5.9.2 Agjenda e re Urbane ( A/RES/71/256)
Axhenda e Re Urban paraqet një vizion të përbashkët për një të ardhme më të mirë dhe më të
qëndrueshme - në të cilën të gjithë njerëzit kanë të drejta të barabarta dhe qasje në përfitimet
dhe mundësitë që qytetet mund të ofrojnë, dhe në të cilat komuniteti ndërkombëtar rishikon
sistemet urbane dhe formën fizike të hapësirave tona urbane për të arritur këtë.
Zhvillimi i qëndrueshëm
Vizioni

Parimet dhe angazhimet

Mundësi të rritjes së qëndrueshme

Përdorimi i qëndrueshëm i tokës

Të nxis zhvillimin e ekuilibruar

Mbrojtja e biodiversitetit dhe ekosistemet

Të arrihet qëndrueshmëria mjedisore

Zhvillimi i qëndrueshëm urban
Zbatimi i politikave urbane

Të arrihet qëndrueshmëria mjedisore

Partnoritete lokale-kombëtare
Ndërtimi i sistemeve të intergrurara të qyteteve

Të bëhen sisteme efikase të transportit
Fuqizimi i planifikimit dhe dizajnimit afatgjatë

Tabela 6. Vizioni dhe parimet e Agjendës së Re Urbane lidhur me zhvillimin e qëndrueshëm
Nuk ka asnjë recetë të vetme për përmirësimin e urbanizimit dhe arritjen e zhvillimit të
qëndrueshëm urban, por Axhenda e Re Urban siguron parimet dhe praktikat e testuara për ta
sjellë vizionin e saj në jetë, dhe në realitet. Mund të frymëzojë dhe të informojë
vendimmarrësit dhe banorët urbanë që të marrin pronësinë e të ardhmes së përbashkët
urbane: një politikë, ligj, plan, projektim ose projekt në të njëjtën kohë.
Më poshtë, është paraqitur plani i zbatimit të Agjendës së Re Urbane, ku janë renditur
indikatorët të trajton Agjenda e Re Urbane, sa i përket shtrirjes urbane dhe mundësisë së
parandalimit të saj. Si prioritet për parandalimin e shtrirjes urbane, Agjenda e Re Urbane e ka
zhvillimin e qëndrueshëm urban, mbështetjen e qeverive për planifikim të qëndrueshëm, si
dhe mbrojtjen e biodiveristetit dhe ekosistemit me ndalimin e shtrirjes urbane.
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Parandalimi i shtrirjes së keqe urbane
Plani i zbatimit

Zbatimi efektiv

Zhvillimi urban dhe rural

Kordinim dhe bashkpunim në mes qeverive
kombëtare, lokale

Mbështetja e qeverive vendore dhe lokale

Nxitja e pjesmarrësve në planifikim

Rritja e qëndrueshmëris ekonomike

Inkurajimi në zbatimin e planifikimit të
qëndrueshëm

Mbështetja e sistemeve territoriale që intergrojn
funksionet urbane

Mbështetje në zhvillimin e projekteve të
qëndrueshme urbane

Nxitja e zhvillimit të kornizave hapësinore urbane

Promovimi i zgjerimeve të planifikuara urbane

Strategjia për dendësi të qëndrueshme të popullësis

Promovimi i planifikimit të intergruar territorial

Angazhimi për promovimin e përdorimit të
qëndrueshëm të tokës

Përpjekje në përmisimin e kapacitetit për
planifikim dhe projektim urban

Tabela 7. Plani i zbatimit dhe mënyra e zbatimt efektiv sipas Agjendës së Re Urbane
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6. Karakteristikat e komunës së Prishtinës (zona kadastrale Çagllavicë)
6.1 Historiku i komunës së Prishtinës
Prishtina sipas historisë është një qytet i vjetër ku gjurmët e banimit në këtë rajon janë që nga
vendbanimet parahistorike, të cilat janë dëshmuar nga lokalitetet arkeologjike dhe historia.
Qyteti i lashtë i Ulpianës vendbanim që gjendet vetëm 7 km larg qytetit të Prishtinës, qytet
antik i cili tregon kohën e lashtë të zhvillimit të urbanizimit në Prishtinë. Zhvillimin e
Prishtinës e ndihmuan rrugët kryesore të cilat kalonin nëpër të dhe e lidhnin me shtetet tjera,
duke e bërë kështu një zonë të zhvillimit me fillimin e krijimit të kolonive të para dhe
gjithashtu edhe qendër tregtare dhe financiare (Plani zhvillimor urban i Prishtinës).

a

b

Figura 7. a) Rruga e tregut në Prishtinën e vjetër (Burimi: http://mapio.net/pic/) b) Prishtina në
vitet e 70-ta (Burimi: www.flickr.com )
Prishtina sipas Shtjefën Gasperit (1671), ishte një ndër qytetet kryesore të Kosovës, qendër
administrative e xehetarisë. Në Prishtinë pas luftës së dytë botërore, filloi të ndërtohet
infrastruktura institucionale dhe urbane. Me planin urban të qytetit të vitit 1953, u rrënuan
pjesë të lagjeve së bashku me Çarshinë e vjetër, duke e shkatërruar një pjesë të arkitekturës
autoktone.
6.1.1 Historia e urbanizimit të zonës urbane Prishtinë dhe zonës kadastrale Çagllavicë
Urbanizimi i Prishtinës është i ndarë në dy periudha ajo e viteve 70-ta gjatë sundimit të shtetit
Serb, ku filloi projektimi dhe rregullimi urban i rrugëve dhe ndërtimeve dhe periudha e dytë e
viteve 1999 pas përfundimit të luftës së dytë botërore dhe çlirimin e Kosovës dhe Prishtinës
nga shteti Jogusllav Serbë. Periudha e dytë njihet si periudha e ndërtimit masiv në Prishtinë
dhe gjithashtu periudhë ku ka filluar edhe të shfaqet shtrirja urbane si fenomen. Zhvillimi i
qyteteve nuk ishte prioritet para këtyre periudhave. Mirëpo në vitet 70-ta filloi të zhvillohet
plani i urbanizimit për Prishtinën deri në periudhën e dytë ku si pasojë e luftës shumë
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ndërtime dhe objekte historike u shkatërruan, prej vitit 2000 filloi rindërtimi dhe rindërtimi i
objekteve të reja, kjo ishte një kohë kur njerëzit u kthyen në shtëpitë e tyre qoftë nga shtetet
tjera apo qytete tjera të Kosovës dhe filloi organizim i ri i funksioneve shtetërore,
administratave publike, si dhe plani hapësinor për zhvillimin urban nga viti 1975 deri në vitin
2000, nuk ishte më i vlefshëm pas luftës dhe çlirimit të vendit.

Harta 1. Zgjerimi i zonës urbane gjatë viteve 1914- 2000 (Burimi: Plani zhvillimor komunal 20122022)

Sa i përket pjesëmarrjes në popullsinë e përgjithshme, popullsia urbane shkallën më të lartë të
rritjes e arrin në periudhën 1961-71 dhe 1971-’81, kur përqindja e popullsish urbane rritet nga
19.5 % në 26.9%, respektivisht nga 26.9% në 32.5%. Krahas rritjes së popullsisë urbanë është
rritur edhe sipërfaqja e përgjithshme e vendbanimeve. Vetëm nga vitit 2002 deri në vitin
2012, vlerësohet që në Kosovë sipërfaqet e vendbanimeve janë rritur për rreth 8000 ha
(Raport për gjendjen e ajrit në Kosovë, AMMK, Prishtinë, 2015).
Prishtina për herë të parë në vitet 1486-1487, ajo kishte vetëm 392 shtëpi dhe 10 lagje, një
karakteristikë e veçantë të këtyre shtëpive ishte se ato ishin të ndërtuar në katin përdhesë dhe
ishin vetëm një katëshe, ndërsa lagjet me sipërfaqe rrugore ishin të gjata dhe të ngushta në
aspektin e gjërësisë së tyre. Ajo kishte filluar të zgjerohet nga aspekti sipërfaqësor me 29
lagje dhe me 629 shtëpi në vitet 1569-1570. Ndërsa, në mesjetën e vonshme saktësisht në
vitin 1689 ajo u zgjerua gjithsej me 4000 shtëpi. Ndër lagjet më të vjetra të qytetit të
Prishtinës njihen si: ajo e Hynilerëve, Çekliqëve, Kacallarëve, Llokaqit, Kollaçit, Pozderës,
Katër Llullave, e Xhamisë së Llapit, Tophanës, Muhaxherëve, etj.
Pas përfundimit të Luftës së Dytë Botërore, Prishtina u bë qendër administrative e Kosovës
në vitin 1947, ku ajo kishte filluar të ndërtohej me infrastrukturë institucionale dhe urbane, ku
moto e saj ishte ndërtimi i “një qyteti urban”. Ndërsa me planin urbanistik qyteti në vitin
1953 kishte rrënuar lagje të tëra së bashku me Qarshinë e Vjetër, ku kjo e fundit ishte qendra
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e qytetit të Prishtinës, por ky fakt e kishte dërguar drejt shkatërrimit të arkitekturës popullore
shqiptare të periudhës të sundimit të Perandorisë Osmane. Qyteti i Prishtinës pas Luftës së
Dytë Botërore e kishte fituar funksionin më të rëndësishëm ekonomik dhe administrativpolitik, ku ky qytet ishte shpallur si kryeqytet i Kosovës në vitin 1946, ndërsa këtë vendim e
konfirmon edhe neni i 7 i Kushtetutës së KSAK-së të vitit 1974.
6.2 Pozita gjeografike dhe sipërfaqja e Prishtinës dhe Zonës kadastrale Çagllavicë
Zona kadastrale sipas ligjit për kadastër (Ligji Nr. 04/-L-013) paraqet një rajon territorial
brenda komunës me emër dhe me numër kadastral unik. Zona kadastrale më tutje ndahet në
parcela kadastrale (Fshati Ndërkombëtar, Lagjja Qershia, Swiss Village). Zonat kadastrale në
komunën e Prishtinës janë: Prishtinë, Ballaban, Barilevë, Besi, Busi, Çagllavicë, Dabishec,
Dragoc, Drenoc, Gllagovicë, Grashticë, Hajkobillë, Hajvali, Keqekollë, Koliq, Kukavicë,
Lebanë, Llukar, Makoc, Marec, Mramor, Nishec, Novosellë, Prapashticë, Prugoc, Radashec,
Rimanishtë, Sharban, Shashkoc, Siqevë, Slivovë, Teneshdoll, Trudë, Vranidoll, Zllatar.
Prishtina është kryeqyteti, dhe qyteti më i madh në Kosovë. Prishtina është e vendosur në
koordinatat 42 ° 40 '0 "Veri dhe 21° 10' 0" Lindje. Sipërfaqja e Komunës së Prishtinës është
rreth 523 km2. Shtrihet në planin morfologjik të Kosovës dhe përfaqëson një plan aluvial të
mbuluar me sedimente të liqeneve, dhe nga ana gjeologjike është një depresion tektonik, i
cili është ngritur gjatë ndryshimeve të Oligo- Miocene (Plani zhvillimor komunal i Prishtinës
2012-2022).
Ndërsa qyteti i Prishtinës shtrihet në pjesën verilindore të Kosovës dhe ka sipërfaqe prej
7768.8 ha. Relievin e Prishtinës e përbëjnë terrenet e ngritura me lartësi mbidetare prej 535730m. Qyteti rrethohet në veri dhe në lindje nga pylli i Gërmisë ku arrin lartësinë prej 1100
m. Në perëndim kufizohet me shpatijet e Arbërisë, në veri me kodrën e Pozdrekës dhe në
juglindje me Veternikun apo Kalabrinë dhe vendbanimet e Matit. Ndërsa me zonat kadastrale
përreth kufizohet me: në veri kufizohet me zonat kadastrale Bërnicë e Epërme, Bërnicë e
poshtme dhe Llukar. Në lindje kufizohet me zonën kadastrale Makoc, Mramor dhe
Novosellë. Në jug me zonën kadastrale Çagllavicë. Në perëndim me komunën e Fushë
Kosovës dhe fshati Shkabaj (Plani zhvillimor komunal i Prishtinës 2012-2022).
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Harta 2 . Shtrirja e Kosovës në Ballkan dhe Prishtinës në Kosovë (Burimi: ASK- modifikuar)
Sipas dokumentit zyrtar të komunës së Prishtinës, ku janë përcaktuar kushtet për fshatra
(2012). Zona kadastrale Çagllavicë mbulon sipërfaqe prej S=1173.1 ha, prej së cilës S=88.1
ha jane zone ndërtimore. Vendbanimi ka 3689 banorë dhe 1070 shtëpi. Sipas ndarjes
administrative të komunës së Prishtinës zona kadastrale Çagllavice i perket zonës jugore si
dhe bashkesise locale nr 22. Zona kadastrale Çagllavice eshte e pajisur me infrastrukture te
ujejellesit si dhe infrastrukture te kanalizimit. Ky vendbanim shërben për të kryer disa
funksione të jetës së njerëzve, banimin (shtepite jane kryesisht individuale), sa i perket
infrastruktures shoqerore ne kete fshat eshte nje shkolle amë.
Në vitet e fundit është evidentuar një zgjerim i lehtë i zhvillimit në zonat rurale, ku
përfshihen fshatrat përreth pjesës urbane të komunës. Zhvillimet e gjertanishme të fshatrave
dhe lagjeve në zonat rurale janë bazuar në Planet Detale Urbanistike (PDU), të përgatitura në
1986, për 13 fshatra e ne mesin e tyre edhe zona kadastrale Çagllavice. PDU-ja përcakton
kufijtë për zonën e ndërtimit, prandaj ato plane si të tilla janë konsideruar të mjaftueshme për
monitorimin e ndërtimit.
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Harta 3. Kufijtë e zonës kadastrale Çagllavicë (Burimi: Plani zhvillimor komunal 2012-2022 (e
modifikuar))

Per zonen kadastrale Çagllavice planifikohet të hartohen plane rregulluese urbane ne
bashkepunim me komunen fqinje duke sinkronizuar te gjitha planet dhe projektet e te gjitha
niveleve (plane zhvillimore urbane, planet rregulluese urbane, projektet e unazave, bajpaseve
, autostradave dhe te rrugeve magjistrale).
Zona kadastrale Çagllavicë përfshinë dy komuna atë të Prishtinës dhe një pjesë të komunës së
Lipjanit, mirëpo për studim është marrë vetëm zona kadastrale e cila shtrihet në komunën e
Prishtinës. Kjo zonë kadastrale kufizohet me zonën urbane të Prishtinës dhe një pjesë të
Matiqanit, në veri të Çagllavicës, në lindje kufizohet me zonën kadastrale Hajvali, të
komunës së Prishtinës, ndërsa në jug kufizohet me pjesën tjetër të zonës kadastrale
Çagllavicë e cila shtrihet në komunën e Graçanicës dhe zonën kadastrale Llapllasellë dhe
Preoc gjithashtu të komunës së Graçanicës, ndërsa në perëndim kufizohet me fshatin Uglar të
komunës së Graçanicës. Të gjitha zonat me të cilat kufizohet Çagllavica janë zona me
ndërtim të ulët dhe kryesisht të shpërndare, duke veçuar zonën urbane të Prishtinës e cila
përfshinë edhe ndërtim të lartë, si dhe zonën e Çagllavicës e cila vazhdon në komunë të
Graçanicës e cila është shndërruar në zonë industriale. (Figura 12)
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Harta 4. Pozita gjeografike e njësis kadastrale Çagllavicë (Burimi: Geoportal rks)
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6.3 Rastet e studimit: I. Fshati Ndëkombëtar II. Lagjja Qershia III. Swiss Village
6.3.1 Pozita gjeografike
Për studim janë përzgjedhura lagjet e reja të banimit të cilat janë ndërtuar në vitet e fundit në
këtë zonë kadastrale. Këto lagje janë të vendosura në distanc nga njëra tjetrën. Fshati
Ndërkombëtar është i vendosur në lindje të zones kadastrale Çagllavicë e cila është e lidhur
me anë të rrugëve dytësore me rrugët kryesore, Fshati Ndërkombëtar është i kufizuar në veri
nga zona kadastrale Matiqan ndërsa ne jug, lindje dhe perendim është i kufizuar nga hapësira
të zones kadastrale Çagllavicë, hapësira të cilat janë të mbuluara me banim të ulët individual,
si dhe sipërfaqe të tokës bujqësore e cila nuk është duke u kultivuar. Ndërsa dy lagjet e tjera
si Swiss Village dhe Qershia ndodhen në zonën lindore të Çagllavicës.

Harta 5 . Pozita gjeografike e zonave të përzgjedhura për rast studimi
Lagjja Qershia është e vendosur në skaj të rrugës kryesore Prishtinë-Shkup, me banim të
ulët, e cila në anën veriore, jugore dhe lindore është e rrethuar nga objekte industriale, ndërsa
në perendim është e rrethuar nga toka bujqësore të pandërtuara. Po ashtu edhe Swiss Village
ka pothuajse pozicionim të njejt sikur Lagjja Qershia, është e vendosur afër rrugës kryesore, e
rrethuar me objekte industriale.
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Në të gjitha lagjet e përzgjedhura, gjenden objekte me destinim të njejt, që funksion primar
kanë banimin, të gjitha ndërtimet janë shtëpi individuale me etazhitet P+1 kat, si dhe
përafërsisht që të gjitha këto shtëpi në të gjitha lagjet mesatarisht kanë sipërfaqe të njejt të
ndërtimit, e gjithashtu edhe sipërfaqe të njejt të ndarjes së parcelave.
6.3.2 Fshati Ndërkombëtar
Fshati Ndërkombëtar gjendet në zonën kadastrale Çagllavicë të komunës së Prshtinës. E
shtrirë në një sipërfaqe të tokës rreth 9 hektar. Lloji i ndërtimeve në këtë lagje është ndërtime
të banimit të ulët të destinuara për një familje.. Kryesisht të gjitha shtëpitë kanë organizim të
njejt të hapësirave poashtu edhe sipërfaqe të njejtë.

Harta 6. Pozita gjeografike e lagjes Fshati Ndërkombëtar (Burimi: http://www.international
village.net/)

Kjo lagje përmban disa lloje të shtëpive të banimit duke filluar nga shtëpit e veçuara, pastaj
shtëpi dyshe të ngjitura mes vete, si dhe shtëpi në varg me nga katër shtëpi të ngjitura mes
vete. Vlen të përmendet se të gjitha shtëpitë kanë etazhitet të njejtë.
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Lloji shtëpive

Sipërfaqja e ndërtimit

Sipërfaqja lagjes / ha

Një shtëpi
m²

Total
m²

Total
ha

E ndërtuar

2.85

E pa ndërtuar

6.39

Të vequara

49

260

12,740

1.27

Dyshe

4

255

1,020

0.1

Total: 9.23 ha

Në varg

59

250

14,750

1.47

Shpërndarja ndërtimeve

Total: 112

Total / ha: 2.85

Numëri i banorëve

Total /
banorë
448

Gjerësi (a)

Gjatësi (b)

235 m

513 m

Total: 120,555 m² / 12 ha

Tabela 8. Sipërfaqja ndërtimit dhe numëri i banorëve Fshati Ndërkombëtar
Kjo lagje përmban disa lloje të shtëpive të banimit duke filluar nga shtëpit e veçuara, pastaj
shtëpi dyshe të ngjitura mes vete, si dhe shtëpi në varg me nga katër shtëpi të ngjitura mes
vete. Vlen të përmendet se të gjitha shtëpitë kanë etazhitet të njejtë.
Me ndërtimin e këtyre shtëpive ka lindur nevoja me rregullimin e infrastructures rrugore,
ndërtimin e shkollës dhe qerdhes për fëmijë. Siç edhe vërehet në fotografive të prezantuara të
fshatit infrastruktura rrugore zë një sipërfaqe të madhe të tokës.

Figura 8. Pamje të lagjes Fshati Ndërkombëtar (Burimi: http: //www. International-village.net/)
Para se të ndërtohet Fshati Ndërkombëtar në këtë sipërfaqe tokësore ku është ndërtuar, nuk ka
pasur më pare ndonjë ndërtim tjeter, bazuar në planin zhvillimor komunal të Prishtinës kjo
zone është e përbërërë nga toka bujqësore, e cila me formimin e ligjeve për mundësinë e
shëndrrimit të kësaj toke në ndërtimore, ka lejuar edhe ndërtimin e lagjeve të tilla.
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Sipas matjeve në sistemin GIS, del se gjatësia rrugës nga Fshati Ndërkombëtar deri tek rrethi
i fillimit të zones urbane Prishtinë është rreth 3 km. Nga kjo kuptojmë se banorët e kësaj lagje
duhet përdorin transportin për të arritur deri tek zona urbane, sepse edhe kategoria e rrugës e
cila është ndërtuar nuk përmban shirit për ecje, apo përdorimin e biçikletës, mirëpo edhe
distance bënë të pamundur që të arrihet në këmbë në zonën urbane Prishtinë. Vlen të
thekësohet se pothuajse të gjitha shtëpit në këtë lagje janë të banuara, në këtë lagje nuk ka
transport publik, të gjithë banorët e kësaj lagje përdorin transport privat për në zonën urbane,
si dhe pothuajse të gjithë këta banorë punojnë dhe veprojnë në zonën urbane.
6.3.3 Lagjja Qershia
Lagjja Qershia është lagjje e re e cila është duke u ndërtuar në zonën kadastrale Çagllavicë.
Kjo lagjje është e vendosur në rrugën kryesore Prishtinë-Prizeren. Ka destinim të njejt sikur
lagjet e përmendura më lartë, pra është lagje e banimit me shtëpi individuale të dedikuara për
një familje. Është lagje e urbanizuar me infrastrukturë rrugore e cila zë një sipërfaqe të
konsiderueshme të lagjes, janë të ndërtuara shtëpi afër njëra tjetrës me etazhitet të ulët, të
gjitha kanë të njëjtën strukturë dhe të njëjtën organizim.

Harta 7. Pozita gjeografike e lagjes Qershia (Burimi: http://www.bp-home.com/)
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Në këtë lagje janë ndërtuar tre tipe të shtëpive, të cilat kryesisht kanë madhësi të njejt të
ndërtimit po ashtu edhe të hapësirës gjelbëruese rreth tyre. Në lagje është planifikuar ndërtimi
i një qerdhe dhe një qendër tregëtare, mirëpo ende nuk janë ndërtuar, ndërsa lagjja ka filluar
të mbushet nga banorë.
Në këtë lagje sipas planit zhvillimor komunal të Prishtinës, nuk është planifkuar transporti
publik, ndërsa distance nga zona urbane e Prishtinës arrin rreth 3km distancë, banorët janë të
detyruar të përdorin transportin privat deri tek zona urbane e Prishtinës.
Lloji shtëpive

Sipërfaqja e ndërtimit

Sipërfaqja lagjes / ha

Një shtëpi
m²

Total
m²

Total
ha

E ndërtuar

2.68

E pa ndërtuar

6.64

Tipi A

93

200

18,600

1.86

Tipi B

21

202

4,242

0.42

Total: 9.32 ha

Tipi C

16

249

3,984

0,39

Shpërndarja ndërtimeve

Total: 130

Total / ha: 2.68

Numëri i banorëve

Total /
banorë
520

Gjerësi (a)

Gjatësi (b)

339 m

460 m

Total: 155,940 m² / 15 ha

Tabela 9. Sipërfaqja ndërtimit dhe numëri i banorëve Lagjja Qershia
Vendi ku është ndërtuar kjo lagje, më pare nuk ka pas ndërtime të tjera, sipas të dhënave nga
hartat e vitit 1990, kjo hapësirë ka qenë tokë bujqësore, e cila është përdorur për kultivim të
produkteve ushqimore bujqësore.

Figura 9. Llojet e ndërtimeve në lagjen Qershia (Burimi: http://www.bp-home.com/)
Duhet thekësuar se në këtë zonë, ku gjendet lagjja Qershia, kryesisht gjenden objekte
industriale me destinime të ndryshme të cilat e rrethojnë lagjen.
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6.3.4 Swiss Village
Swiss Village është lagje në përfundim të ndërtimit dhe përgaditjes përfundimtare për banim,
sikurse lagjet e prezantuara më lartë, të njejtin sistem të organizimit ka edhe kjo lagje, dallimi
i vetëm i saj është në madhësi të sipërfaqes dhe numrit të shtëpive, kjo lagje është më e vogël
krahasuar me lagjet e lartë përmendura.
Lagjja është e pozicionuar në afërsi të rrethit të Çagllavicës, skaj rrugës kryesore PrishtinëFerizaj-Prizeren. Për dallim nga Fshati Ndërkombëtar i cili është i pozicionuar në distanc nga
rruga kryesore, Swiss Village është i lidhur me rrugë kryesore, e i rrethuar nga objekte
industriale me destinime të ndryshme, duke përfshirë stacione të derivatev, qendra tregtare
etj.

Harta 8. Pozita gjeografike e lagjes Swiss Village (www.agullimi-a.com)
Lagjja është ndërtuar në tokës bujqësore, e cila nuk ka qenë e ndërtuar më pare, sikurse edhe
lagjet e tjera të cilat janë ndërtuar në këtë zonë. Mbrapa lagjes nuk gjenden ndërtime tjera,
sipas planifikimit të cilin e ka bërë kompania e cila ka investuar në ndërtimin e kësaj lagje, në
projekte është planifikuar mundësia e zgjerimit të shtëpive të lagjes, duke u shtrirë në tokë
bujqësore.
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Lloji shtëpive

Sipërfaqja e ndërtimit

Sipërfaqja lagjes / ha

Një shtëpi
m²

Total
m²

Total
ha

E ndërtuar

0.833

E pa ndërtuar

1.50

Tipi I

9

207.30

1,865

1.86

Tipi II

10

232.10

2,321

0.23

Total: 2.34 ha

Tipi III

9

275.30

2,477

0,24

Shpërndarja ndërtimeve

Tipi IV

10

167.50

1,675

0.16

Total: 38

Total / ha: 0.833

Numëri i banorëve

Total /
banorë
152

Gjerësi (a)

Gjatësi (b)

94 m

275 m

Total: 25,850 m² / 2.5 ha

Tabela 10. Sipërfaqja ndërtimit dhe numëri i banorëve Swiss Village
Kjo lagje nuk ka të planifikuar ndërtimin e ndonjë shkolle, apo objekti shëndetësor etj. Pra
banorët e kësaj lagje duhet të bëjnë zgjidhje në shfrytëzimin e këtyre shërbimeve në ndonjë
lagje tjetër më të afërt, apo të zonës urbane të Prishtinës. Gjithashtu sikur edhe në lagjet e
përmendura më lartë edhe këtu ende nuk është planifkuar transporti publik, gjithë banorët për
kryrjen e shërbimeve duhet përdorin transportin privat, nga kjo nënkuptojmë më shumë
përdorim të transportit, më shumë rritje të përdorimit të makinave.

Figura 10. Llojet e ndërtimeve Swiss Village (www.agullimi-a.com)
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6.4 SWOT Analiza

FUQITË
-

-

DOBËSIT

Pozita gjeografike
Sipërfaqe të lira të tokës
Zhvillimi i aktiviteteve të
ndryshme
Potencial për zhvillim industrial
Potencial për banim
Qasje të përshtatshme nga të
gjitha vendet e Kosovës
Afërsi me zonën urbane
Zhvillimi i transportit
MUNDËSIT

-

Shendrrimi i mundshëm i tokës
së pandërruar në hapësira
gjelbëruese
Pozicionimi i duhur i ndërtimeve
Krijimi i hapësirave kulturore

-

-

Rritja e ndotjes së ajrit
Rritja e popullësis
Migrimi i kualifikuar nga qyteti
Rritja e intensitetit të
shkatërrimit të hapësirave
gjelbëruese
Mungesa e hapësirave urbane me
rol të fort social
Vendbanime joformale

RREZIQET

-

Shkatërrimi i tokës bujqësore
Rritja e ndotjes së ajrit dhe ujit
Vazhdimi i rritjes së ndërtimeve
Shëndërrimi i tokës bujqësore në
tokës industriale
Mungesa e qeverisjes së mirë

Figura 11. SWOT Analiza
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7. Analiza
Në kaptinën e analizës, do të trajtohen disa qështje lidhur me shtrirjen e keqe urbane në zonën
kadastrale Çagllavicë, më saktësisht lagjet si Fshati Ndërkombëtar, lagjja Qershia, Swiss
Village (Fshati Zvicërran). Fillimisht do të elaborohet nocioni i shtrirjes së keqe urbane në
raport me zonën kadastrale Çagllavicë, pastaj do të bëhet matja e shtrirjes së keqe urbane me
anë të metodës “WUP” për të kuptuar se këto lagje a i përkasin shtrirjes së keqe urbane apo
jo. Pastaj do të trajtohen shkaqet prej të cilave është shkaktuar kjo shtrirje e keqe urbane me
anë të metodës “Macro-Meso-Micro”. Si dhe në fund do të identifikohen ndikimet të cilat ka
kjo shtrirje e keqe urbane në faktorët mjedisor, social dhe ekonomik me anë të teorisë Periera
et.al.
7.1 Nocioni i shtrirjes së keqe urbane në raport me zonën kadastrale Çagllavicë
Sipas Reid Ewing, një projektues i cili ishte një nga arkitektët kryesorë të Ligjit për
menaxhimin e rritjes urbane në Florida, por edhe sipas studiuesve dhe teorive të cilat janë
paraqitur tek shyrtimi i literaturës, shtrirjes e keqe urbane karakterizohet si:
-

Zhvillimi rezidencial me dendësi të ulët (Shtëpi të vetme familjare të veçuara, të cilat
zënë sipërfaqe të madhe të tokës)

-

Zhvendosja e zhvillimeve tregtare përgjatë rrugës kryesore

-

Zhvillimi i shpërndarë dhe jo i integruar rezidencial dhe

I.Zhvillimi rezidencial me dendësi të ulët- Bazuar në këto karakteristika, kuptojmë se zona
kadastrale Çagllavicë është pjesë e shtrirjes së keqe urbane, sepse në këtë zonë kemi vetëm
banim residencial me dendësi të ulët, siç janë rastet e përzgjedhura për studim dhe lagjet e
tjera rreth tyre. Në fotografim e paraqitur më posht vërehet se zona kadastrale Çagllavicë
është e dominuar nga ndërtimet me dendësi të ulët të banimit.

Figura 12. Zhvillimi rezidencial me dendësi të ulët në zonën kadastrale Çagllavicë
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II.Zhvendosja e zhvillimeve tregtare përgjatë rrugës kryesore- Rruga kryesore e cila lidh
Prishtinën me Prizeren, Ferizaj, Shqipëri e Mal të zi, kalon në zonën kadastrale Çagllavicë
dhe është shëndrruar në një ndër rruget kryesore sa i përket zhvillimeve tregtare, ku përgjatë
rrugës janë ndërtuar qendra të ndryshme tregtare.

Figura 13. Zhvillimet tregtare përgjatë rrugës kryesore

III.Zhvillimi i shpërndar dhe jo i integruar rezidencial- Z.k Çagllavicë është e mbuluar nga
ndërtime të shpërndara, të pa integruara të cilat e mbulojnë gjithë sipërfaqen e kësaj zone.
Sipas raportit të ASK 2011, lidhur me ndërtimet pa leje del se kjo zonë shumicën e
ndërtimeve të banimit të ulët i ka të ndërtuara pa leje, e si pasojë e kësaj ndërtimit është edhe
i pa planifikuar duke krijuar kështu ndërtime katoike në gjithë sipërfaqen.

Harta 9. Zhvillimi i shpërndarë i ndërtimeve në zonën kadastrale Çagllavicë
Bazuar në këto karakteristika të nocionit të shtrirjes së keqe urbane, kuptojmë se zona
kadastrale Çagllavicë, është e prekur nga shtrirja e keqe urbane. Për ta vërtetuar këtë më
poshtë është bërë matja e shtrirjes urbane sipas teorit WUP, ku do të tregohet se në qfarë
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mase apo kategorie është e shtrirë zona kadastrale Çagllavicë, apo thënë më sakt lagjet:
Fshati Ndërkombëtar, Lagjja Qershia dhe Swiss Village.
7.2 Matja e shtrirjes urbane në lagjet në Çagllavicë
Për të përcaktuar se lagjet në zonën kadastrale Çagllavicë paraqesin shtrirje urbane, apo jo, në
këtë hulumtim do të përdoret metoda WUP (Përhapja e ponderuar urbane (WUP) është
metrika e përdorur në këtë studim për të përcaktuar sasinë e shtrirjes urbane në çdo njësi të
raportimit. Është produkt i DIS, një peshë e DIS, përqindja e zonës së ndërtuar (PBA) në
njësinë raportuese dhe një peshë e LUP. Ajo matet në njësitë urbane të përhapjes (UPU) për
metër katror të peizazhit (UPU / m2).Gama e vlerave të WUP varet nga shkalla e analizës, e
cila përcaktohet nga horizonti i perceptimit (HP)). Metodë e cila është shpjeguar tek kapitulli
i shqyrtimit të literaturës. Kjo metodë është përdorur në një hulumtim nga European
Environment Agency, ku është bërë matja e shtrirjes urbane në disa vende të Evropës, në
arkitullin Urban Sprawl in Europe, No 11/2016. Sipas këtij raporti, thuhet se kjo metodë
mund të përdoret për matjen e shtrirjes urbane në çfarëdo zone. Duke u bazuar në hulumtimet
të cilat janë paraqitur më lartë, kam arritur në përfundim se me përdorimin e kësaj metode,
mund të arrihet të caktohet matja e shtrirjes urbane në këto lagje. Kjo metodë njësi matëse të
saj ka UPU /m².
7.2.1 Parametrat e metodës WUP për matjen e shtrirjes urbane
Më poshtë janë paraqitur parametrat të cilët ndihmojnë në vlerësimin e shtrirjes urbane,
bazuar në këta parametra do të bëhet edhe vlerësimi i matjes së shtrirjes urbane në këto lagje.
Parametrat e metodës WUP
Vlera

Emërtimi

<1 UPU / m²

Zona nuk ka shtrirje urbane

1-2 UPU / m²

Zona ka shtrirje urbane të ulët

2-4 UPU / m²

Zona ka mesatarisht shtrirje urbane

4-6 UPU / m²

Zona ka shtrirje urbane të lartë

6-9 UPU / m²

Zona ka shtrirje urbane shumë të lartë

>9 UPU / m²

Zona ka shtrirje urbane jashtëzakonisht të lartë

Tabela 11. Parametrat e metodës WUP (Burimi: Raporti EEA, No. 10/2016)
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Më posht janë paraqitur parametrat, me vlerën më të ulët dhe atë më të lartë, të indikatorëve
të kësaj metode, këta parametra do të na ndihmojnë në matjen e shtrirjes së keqe urbane të
lagjeve në rastet e studimit. Me anë të këtyre parametrave do të mund të identifikojmë se a
janë kanë këto lagje shtrirje të keqe urbane të ulët, apo shtrirje të keqe urbane të lartë.
Shkurtesa

Përshkrimi

Njësia matëse

Vlera e ulët

Vlera e lartë

Sasia e përhapjes
urbane
Përqindja e zonës së
ndërtuar

UPU për m² e gjithë
zonës

< 2 UPU/m²

> 4 UPU/m²

%

<3%

>10%

DIS

Shpërndarja e
objekteve në zonë

UPU për m² e sip.
së ndërtuar

< 42.5 UPU/m²

>45.5 UPU/m²

LUP

Sipërfaqja e tokës
për banorë

m² për banorë

< 111 m² për banorë

> 222 m² për
banorë

UD

Dendësia e
shfrytëzimit

Banorë për km² e
sip. së ndërtuar

< 4500 banorë për
km²

> 9000 banorë
për km²

UP

Përhapja urbane

UPU për m² e gjithë
zonës

< 2 UPU/m²

> 4 UPU/m

WUP
PBA

Tabela 12. Vlerat minimale dhe maksimale të metodës WUP (Burimi: Raporti EEA, No. 10/2016)
7.2.2 Fshati Ndërkombëtar- matja e shtrirjes urban
Përqindja e zonës së ndërtuar (PBA)
PBA= Sipërfaqja e ndërtuar/ Sipërfaqja e përgjithëshme e zonës

(1)

PBA= 2.8 ha/ 6.3 ha = 0.444 x100= 44.4 % (Vlerë e lartë)
Shpërndarja e objekteve në zonë (DIS)
DIS= Distanca e përhapjes së ndërtimeve (axb) / Sipërfaqja e ndërtuar

(2)

DIS= 0.120 /2.8 = 42.85 UPU/m²
Sipërfaqja e tokës e përdorur për banorë (LUP)
LUP= Sipërfaqen e ndërtuar / Numëri i banorëve

(3)

LUP= 2.8/ 448= 625 m² për banorë (Vlerë e lartë)
Përhapja urbane (UP)
UP= PBA x DIS

(4)

UP= 44.4 x 42.85 = 19.02 UPU/ m² e zonës (Vlerë e lartë)

Tabela 13a. Matja e shtrirjes urbane- Fshati Ndërkombëtar
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Koeficienti i funksionit w1 (DIS)
Bazuar në teorinë e prezantuar më lartë, gjithashtu
edhe në diagramin e këtij funksionit, vlera e DIS
arrin në mes 0.5 deri në 1.5. Sipas diagramit të w1
(DIS), në këtë rast koeficienti arrinë vlerën 0.75.

Grafiku 1a. Koeficienti i funksionit W1(DIS)- Fshati Ndërkombëtar

Koeficienti i funksionit w2 (LUP)
Koeficienti (LUP) është gjithnjë më pak se vlera 1.
Bazuar në teorin se nëse LUP është më e lartë se 250
m² për person, atëherë koeficienti w2(LUP) është afër
1.

Grafiku 1b. Koeficienti i funksionit W2(LUP)- Fshati Ndërkombëtar
Sasia e shtrirjes urbane (WUP)
WUP= UP x w1(DIS) x w2(LUP)

(5)

WUP= 19.02 x 0.75 x 0.9 = 12.83 UP/ m² e zonës (Vlerë e lartë)

Tabela 13b. Matja shtrirjes urbane- Fshati Ndërkombëtar
Bazuar në parametrat e prezantuar më lartë ku thuhet se vlerat e WUP Vlerat

>9

UPU / m²

tregojnë zona të cilat kanë shtrirje urbane jashtëzakonisht të lartë. Atëher është arritur në
përfundim se Fshati Ndërkombëtar ka vlerën WUP= 12.83 UP/ m², ku tregohet se ka shtrirje
urbane është jashtëzakonisht shumë e lartë.
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7.2.3 Lagjja Qershia- matja e shtrirjes urbane
Përqindja e zonës së ndërtuar (PBA)
PBA= Sipërfaqja e ndërtuar/ Sipërfaqja e përgjithëshme e zonës

(1)

PBA= 2.6 ha/ 9.3 ha = 27.95 % (Vlerë e lartë)
Shpërndarja e objekteve në zonë (DIS)
DIS= Distanca e përhapjes së ndërtimeve (axb) / Sipërfaqja e ndërtuar

(2)

DIS= 0.155 /2.6 = 59.61 UPU/m² (Vlerë e lartë)
Sipërfaqja e tokës e përdorur për banorë (LUP)
LUP= Sipërfaqen e ndërtuar / Numëri i banorëve

(3)

LUP= 2.6/ 520= 500 m² për person (Vlerë e lartë)
Përhapja urbane (UP)
UP= PBA x DIS

(4)

UP= 27.95 x 59.61= 16.66 UPU/ m² e zonës (Vlerë e lartë)

Tabela 14a. Matja e shtrirjes urbane- Lagjja Qershia
Koeficienti i funksionit w1 (DIS)
Bazuar në teorinë e prezantuar më lartë, gjithashtu edhe
në diagramin e këtij funksionit, vlera e DIS arrin në mes
0.5 deri në 1.5. Sipas diagramit të w1 (DIS), në këtë rast
koeficienti arrinë vlerën 1.5.

Grafiku 2a. Koeficienti i funksionit W1(DIS)- Lagjja Qershia

Koeficienti i funksionit w2 (LUP)
Koeficienti (LUP) është gjithnjë më pak se vlera 1.
Bazuar në teorin se nëse LUP është më e lartë se 250 m²
për person, atëherë koeficienti w2(LUP) është afër 1.

Grafiku 2b. Koeficienti i funksionit W2(LUP)- Lagjja Qershia
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Sasia e shtrirjes urbane (WUP)
WUP= UP x w1(DIS) x w2(LUP)

(5)

WUP= 16.66 x 1.5 x 0.9 = 22.49 UP/ m² e zonës (Vlerë e lartë)

Tabela 14b. Matja e shtrirjes urbane- Lagjja Qershia
Bazuar në parametrat e prezantuar më lartë ku thuhet se vlerat e WUP Vlerat

>9

UPU / m²

tregojnë zona të cilat kanë shtrirje urbane jashtëzakonisht të lartë. Atëher është arritur në
përfundim se Lagjja Qershia ka vlerën WUP= 22.49 UP/ m², ku tregohet se ka shtrirje
urbane është jashtëzakonisht shumë e lartë.
7.2.4 Swiss Village - matja e shtrirjes urbane
Përqindja e zonës së ndërtuar (PBA)
PBA= Sipërfaqja e ndërtuar/ Sipërfaqja e përgjithëshme e zonës

(1)

PBA= 0.8 ha/ 2.3 ha = 34.78 % (Vlerë e lartë)
Shpërndarja e objekteve në zonë (DIS)
DIS= Distanca e përhapjes së ndërtimeve (axb) / Sipërfaqja e ndërtuar

(2)

DIS= 0.25 /0.8 = 31.25 UPU/m²
Sipërfaqja e tokës e përdorur për një njeri (LUP)
LUP= Sipërfaqen e ndërtuar / Numëri i banorëve

(3)

LUP= 0.8 / 152= 526 m² për person (Vlerë e lartë)
Përhapja urbane (UP)
UP= PBA x DIS

(4)

UP= 34.78 x 31.25= 10.86 UPU/ m² e zonës (Vlerë e lartë)

Tabela 15a. Matja e shtrirjes urbane- Swiss Village
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Koeficienti i funksionit w1 (DIS)
Bazuar në teorinë e prezantuar më lartë, gjithashtu edhe në
diagramin e këtij funksionit, vlera e DIS arrin në mes 0.5
deri në 1.5. Sipas diagramit të w1 (DIS), në këtë rast
koeficienti arrinë vlerën 0.5.

Grafiku 3a. Koeficienti i funksionit W1(DIS)- Swiss Village

Koeficienti i funksionit w2 (LUP)
Koeficienti (LUP) është gjithnjë më pak se vlera 1.
Bazuar në teorin se nëse LUP është më e lartë se 250 m²
për person, atëherë koeficienti w2(LUP) është afër 1.

Grafiku 3b. Koeficienti i funksionit W1(DIS)- Swiss Village
Sasia e shtrirjes urbane (WUP)
WUP= UP x w1(DIS) x w2(LUP)

(5)

WUP= 10.86 x 0.5 x 0.9 = 4.887 UP/ m² e zonës (Vlerë e lartë)

Tabela 15b. Matja e shtrirjes urbane- Swiss Village
Bazuar në parametrat e prezantuar më lartë ku thuhet se vlerat e WUP Vlerat 4-6 UPU / m²
tregojnë zona të cilat kanë shtrirje urbane të lartë. Atëher është arritur në përfundim se Swiss
Village ka vlerën WUP=4.887 UP/ m², ku tregohet se ka shtrirje urbane të lartë
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7.3 Shkaqet e shrirjes urbane në zonën kadastrale Çagllavicë
Për të identifikuar shkaqet të cilat kanë dërguar deri tek shtrirja e keqe urbane në zonën
kadastrale Çagllavicë, është përdorur teoria e Leontidou et al. (2007), e quajtur Macro, Meso
dhe Mikro. Teoria fillon nga e përgjithshmja (Macro), duke kaluar pastaj tek konkretja (Meso
dhe Micro). Kjo teori dhe indikatorët e saj janë shpjeguar në kapitullin e shqyrtimit të
literaturës. Bazuar në indikator të kësaj teorie, në këtë kapitull do të prezantohen shkaqet e
shtrirjes së keqe urbane në lagjet: Fshati Ndërkombëtar, Lagjja Qershia dhe Swiss Village.
Në figurën 20 janë paraqitur indikatorët e kësaj teorie, bazuar në këta indikatorë, do të
identifikohen edhe shkaqet e shtrirjes së keqe urbane, në zonën kadastrale Çagllavicë.

Modeli “Makro- Meso- Mikro”

Macro

Paradigmat dhe tendencat politike- ekonomike
Globalizimi, enërgjia e lirë, zhvillimi i transportit, rritja e të ardhurave,
zvogëlimi i numërit të anëtarëve në familje, ideologjia

Qeverisja: planifikimi, rregullimi dhe politikat fiskale

Vendi- kontekstet specifike
Meso

Pozita gjeografike
dhe mjedisi

Ekonomia lokale,
kushtet kulturore sociale

Qeverisja lokale: struktura
organizative dhe kapaciteti

Mikro

Popullësia lokale dhe
migrimi

Politikat dhe veprimet e qeverisjes
lokale

Vendimet dhe veprimet individuale
Shuma dhe natyra e investimeve për strehimin individual, vendndodhja e familjes,
vendi punës, frekuenca dhe mënyra e udhëtimit.

Shtrirja e keqe urbane

Figura 14. Modeli Macro Meso Micro (Burimi: E modifikuar nga: Dangschat J et al., 2003)
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7.3.1 Tendencat politike-ekonomike
Ky kapitull është pjesa e parë e teorisë Leontidou et al. (2007), lidhur me shkaqet të cilat
shkaktojnë shtrirjen e keqe urbane. Kjo teori përfshinë tendencat politike dhe ekonomike të
cilat shkaktojnë shtrirjen e keqe urbane. Në këtë kapitull fillimisht shqyrtohet shkaqet e
përgjithëshme për të gjithë vendin, të cilat ndikojnë në këtë shtrirje, pastaj në kapitujt në
vazhdim do të shqyrtohen shkaqet të cilat kanë shkaktuar shtrirje të keqe urbane në lagjet në
zonën kadastrale Çagllavicë.

Tendencat politike dhe ekonomike përfshinë një numër

indikatorësh politikë dhe ekonomik të cilët ndikojnë dukshëm në shtrirjen e keqe urbane.
Këta indikatorë janë të ndërlidhur njëri me tjetrin.
7.3.1.1 Golbalizimi
Bazuar në teorin e shkaqeve e cila është duke u përdorur në këtë hulumtim, njëri ndër shkaqet
e përgjithëshme pse po ndodh shtrirja e keqe urbane, është edhe globalizimi, me globalizimin
e vendit po rritet mundësia për zhvillim dhe përmisim të infrastrukturës, tregëtis dhe
ekonomisë. E globalizimi i shpejt i vendit dhe i pa planifikuar qon deri tek zhvillimi i
shtrirjes së keqe urbane.
Koncepti i globalizimit është term i cili është studiuar nga shumë hulumtues, dhe secili jep
një koncept lidhur me të. Sipas Mahadevia (2003) Për një numër të madh të hartuesve të
politikave globalizimi do të thotë një fenomen që integron të gjitha vendet e botës në
axhendën ekonomike nëpërmjet tregjeve financiare globale, integrimin e sistemeve të
prodhimit, tregtinë globale dhe rritjen e homogjenizimit të tregjeve, të mallrave dhe
shërbimeve, po ashtu dhe bashkimin e kulturave të ndryshme në të njëjtën kohë ekspozimin
ndaj diversitetit global të kulturave dhe rritje të aksesit dhe rrjedhave të informacionit
nëpërmjet teknologjisë së re.
Bota është në rritje të shpejtë dhe duke u zhvilluar në një njësi të vetme botërore, për t’u
njohur ndryshe si fshat global, në vazhdim e sipër procesi i globalizimit është një funksion i
drejtpërdrejtë i zhvillimit kombëtar. Përveç tjerash, globalizimi është tendencë e fondeve të
investimeve dhe bizneseve për të lëvizur përtej tregjeve të brendshme dhe kombëtare në
tregjet e tjera në mbarë globin duke lejuar të bëhen të ndërlidhura me tregje të ndryshme
(Hasani, 2012).
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Në politikën globale sot është e padiskutueshme tendenca e procesit të globalizimit, që si e
tillë është ngadaltë por me siguri e dominuar nga zhvillimet brenda dinamikës politike në
botë me qëllim të margjinalizimit të mundshëm si formë tradicionale e organizimit dhe
menaxhimit të jetës së qytetarëve (Hasani, 2012). Sipas Hasani (2012) Vendet që nuk kanë
kuadër të fuqishëm institucional si dhe politika të ngurta sociale dhe rrjete për të përballuar
ndikimet e jashtme negative pashmangshëm do t’i vuajnë efektet negative të globalizimit.
Sipas Hasani (2012) Kosova është një vend i cili ofron shumë mundësi për investime, ka një
pozitë të mirë strategjike, është vend në Eurozonë, që e ka popullatën më të re në Evropë dhe
ka taksa të ulëta dhe kosto-efikase të fuqisë punëtore. Sistemi bankar është një nga më të
qëndrueshmet në rajon dhe privatizimi i ndërmarrjeve publike është në progres që sjell shumë
mundësi të mëdha për investitorët e huaj. Sot, Kosova ka më shumë se 3000 kompani të huaja
dhe në pronësi të përziera. Ky investim është përhapur nëpër një gamë të gjerë të sektorëve të
biznesit, si dhe investimet në pronësi publike si aktiveve të shitura nga qeveria si pjesë e
programit të privatizimit.
hektar
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Grafiku 4. Rritja fizike e qytetit të Prishtinës (Burimi: Gallopeni (2016))
Prishtina është qendër administrative dhe kulturore e vendit, është qyteti ku janë të
koncentruara numri më i madh aktiviteteve ekonomike në nivel vendi. Pas luftës Prishtina
është ballafaquar me një rritje të shpejtë të numrit të banorëve, duke shumëfishuar kështu
problemet sociale, të infrastrukturës dhe të shërbimeve publike. Si rezultat i lëvizjeve
demografike, sot, konsiderohet se numri i shfrytëzuesve të shërbimeve të Prishtinës është
pothuajse dyfish më i madh se numri i banorëve të Prishtinës. Periudha e pasluftës ka qenë
një periudhë e definimit të zhvillimit institucional dhe ekonomik të Prishtinës (Strategjia e
zhvillimit lokal ekonomik për komunën e Prishtinës 2013-2016). Prishtina përveç se është
qendër administrative dhe kulturore e vendit, është qyteti ku janë të koncentruara numri më i
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madh aktiviteteve ekonomike në nivel vendi. Si rezultat i zhvillimeve dinamike pas vitit
1999, Prishtina është ballafaquar me një rritje të shpejtë të numrit të banorëve, duke
shumëfishuar kështu problemet sociale, të infrastrukturës dhe të shërbimeve publike
(Strategjia e zhvillimit lokal ekonomik për komunën e Prishtinës 2013-2016).
7.3.1.2 Çmimi i lirë i energjisë
Ky indikatorë është një faktorë që tregon se çmimi i lirë i energjisë është një ndër shkaqet që
ndikon në zhvillimin e shtrirjes së keqe urbane, sepse çmimi i lirë i energjisë jep mundësinë
që banorët të cilët jetojnë në zonat e zgjeruara urbane, të mund të përballojnë pagesat e
energjisë elektrike, e me këtë rritet edhe niveli i shpenzimit të energjisë elektrike.
Energjia ka një ndikim të rëndësishëm, edhe pse jo të drejtpërdrejtë, mbi jetën e popullsisë.
Sidoqoftë, problemet e furnizimit me energji elektrike do të mund të shihen të kenë ndikim të
drejtpërdrejtë mbi mirëqenien njerëzore. Kjo është veçanërisht e ndërlidhur me financat
personale, d.m.th., pjesa e të ardhurave e cila harxhohet për energjinë e nevojshme për
amvisëri dhe shëndet njerëzor. Ndikimet e mundshme negative të cilat janë të ndërlidhura me
shëndetin janë rezultat i (i) furnizimit joadekuat të energjisë për ngrohje dhe për përgatitje të
ushqimit dhe (ii) nga përdorimi i burimeve për prodhimin e energjisë, të cilat shkaktojnë
ndotje, edhe në nivel të amvisërisë e edhe në komunitetet lokale (Raporti i zhvillimit njerëzor
në Kosovë, 2007).
Sipas institutit GAP dhe FIQ (2013) Në krahasim me vendet e rajonit, Kosova paguan më
shume për kWh sesa Serbia dhe Maqedonia, ndërsa çmim më të ulët se Shqipëria, Bosnja dhe
Hercegovina, dhe Mali i Zi. Kurse 27 vendet e Bashkimit Evropian në mesatare paguajnë
rreth 14.16 cent për kWh, apo rreth 3 herë më shumë sesa Kosova.
Nëse shikojmë pasqyrën e çmimeve të energjisë elektrike (€/kWh) për kategorinë e
Amvisërisë, (Në këtë kategori hynë lagjet në zonën kadastrale Çagllavicë). Kosova zë vendin
e katërt sa i përket çmimit të energjisë elektrike me pakicë, pas Shqipërisë, Kroacisë dhe
Sllovenisë, të cilat janë më të shtrenjta. Sidoqoftë, kjo ndryshon tërësisht kur si faktor marrim
indikatorët për standardin e jetesës së secilit shtet (Insituti GAP dhe FIQ, 2013).
Në tabelen 1. është paraqitur krahasimi i çmimit të energjisë elektrike në Kosovë me vendet e
rajonit, çmimi në këtë tabelë nuk përfshinë taksat, shtesë.
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Analiza e kostos reale të energjisë elektrike

Nr

Shteti

Çmimi i energjisë
elektrike me pakicë
(€c/kWh)

BPV për kokë banori

Diferenca në % e
kostos reale të
energjisë elektrike në
krahasim me shtetet
e rajonit

1

Kosova

5.76

€

4,977.39

2

Shqipëria

6.62

€

6,789.32

30%

3

Kroacia

9.18

€

14,908.48

56%

4

Bosnja dhe H.

6.39

€

8,200.00

44%

5

Mali i zi

7.37

€

10,285.51

48%

6

Sllovenia

10.79

€

20,640.16

62%

7

EU 27

14.16

€

25,200.00

58%

Tabela 16. Analiza e kostos reale të energjisë elektrike (Burimi: EUROSTAT, zyra e Rregullatorit të
Energjisë, Energy Agency of RS)

Sipas institutit Gap (2013) dhe Raportit për zhvillimin njerëzor në Kosovë (2007), çmimi i
ulët i energjisë elektrike në Kosovë është si pasojë e shkallës së lartë të papunësisë dhe të
ardhurave të ulëta të familjeve.
7.3.1.3 Zhvillimi i transportit dhe infrastrukturës
Një ndër indikatorët mjaft të rëndësishëm i cili po ndikon shumë në shtrirjen e keqe urbane
është zhvillimi i transportit e mbi të gjitha infrastrukturës. Ndërtimi i rrugëve të reja në toka
bujqësore po jep mundësi investitorëve të ndryshëm, të krijojnë lagje me banim të ulët në
afërsi të zonës urbane, e me këtë po zhvillohet shtrirja e keqe urbane.
Rrugët janë mënyra kryesore e transportit në Prishtinë, që përfshin më shumë se 90 për qind
të infrastrukturës së transportit sipas gjatësisë dhe 98 për qind nga ofrimi i shërbimeve (ASK,
2009). Në kohët e fundit ka filluar zhvillimi i transportit dhe infrastrukturës në Kosovë e
sidomos në Prishtinë, mirëpo problem shumë i rëndësishëm gjatë këtij zhvillimi është ajo se
mungon shumë mirëmbajtja pas investimeve. Përgjegjës për mirëmbajtje të rrugëve janë edhe
nivelet e pushtetit lokal edhe ata qendror (MTPT-Departamenti i Transportit Rrugor, 2008).
Sot në këtë qytet kemi një trafik të dendur në pjesën e hyrjes nga rrugët kryesore të Kosovës,
rajonale dhe rrugë tjera lokale. Zhvillimet e kohëve të fundit në zonat pranë qytetit të
Prishtinës, janë përqendruar kryesisht me rrugët kryesore të cilat të çojnë në Prishtinë. Ndërsa
ndërtimet e objekteve janë kryesisht komerciale, biznese të vogla ose banesore. Zhvillimi dhe
rritja e përqendrimit të këtyre lloj objektesh, si dhe rritja e shpejtë e zhvillimeve të ndryshme,
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ka bërë që gjendja momentale e trafikut të jetë e ngarkuar, sidomos përgjatë rrjetit kryesor të
rrugëve (Plani Zhvillomor Komunal 2012-2022).
Në tabelën. është paraqitur zhvillimi i infrastrukturës në gjithë Kosovën ndër vite, ku shihet
se me kalimin e viteve zhvillimi i rrugëve ka qenë i dukshëm, si pasojë e kësaj është krijuar
edhe mundësia për ndërtimin afër rrugëve, në toka bujqësore.
2005

2008

2012

2015

Autoudhë

0,0

0,0

60,4

78,0

Nacionale

629,0

629,0

629,0

629,0

Regjionale

1.923,7

1.294,7

1.294,7

1.305,0

Totali

1.923,7

1.923,7

1.984,1

2.012,0

Tabela 17. Rrugët e ndara sipas kategorive Burimi: Ministria e Infrastrukturës
Prishtina si kryeqytet i Kosovës është i lidhur me gjitha rrugët rajonale dhe ndërkombëtare. E
disa nga rrugët kryesore kalojnë në zonën kadastrale Çagllavicë. Shumë nga këto rrugë
kalojnë në toka bujqësore, si pasojë e kësaj, rreth rrugëve ka filluar ndërtimi sidomos i
zonave industriale që na kanë quar deri në shtrirje urbane të Prishtinës (Plani Zhvillimor
Komunal 2012-2022) Më poshtë janë paraqitur gjitha rrugët me karakter nacional dhe
regjional të cilat kalojnë edhe në Prishtinë dhe në zonën kadastrale Çagllavicë.

Harta 9. Lidhja me qytetet tjera dhe rajonin (Burimi: Instituti për planifikim hapësinor, 2004).
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Prishtinë-Gjilan, M25.2 (Rrugë magjistrale), tranzit nëpër zonat kadastrale: Çagllavicë,
Hajvali, pastaj përmes zonës kadastrale Novosellë, Busi, Slivovë dhe Dragoc,

Prishtinë-

Prizren/Prishtinë-Ferizaj, M2 (Rrugë magjistrale), tranzit nëpër Çagllavicë dhe vazhdon
pastaj për në Ferizaj dhe Prizren.
7.3.1.4 Rritja e të ardhurave
Rritja e të ardhurave është indikator mjaft i rëndësishëm, që tregon një ndër arsyet se pse po
ndodh shtrirja e keqe urbane, rritja e të ardhurave tek banorët e zonës urbane, ju ndimon atyre
të braktisin zonën urbane dhe të mund të përballojnë shpenzimet për të blerë një shtëpi tek
lagjet me banim të ulët, në distancë nga zona urbane duke ndihmuar kështu zhvillimin e
shtrirjes së keqe urbane.
Sipas të dhënave të cilat janë prezantuar më posht, shihet se në vendin tonë prej vitit 2002
deri në vitin 2007 ka pasur rritje të të ardhurave në përgjithësi, e më shumë rritje ka në paratë
e të ardhurave nga mërgimtarët të cilët jetojnë ne shtetet tjera. Në periudhën 2008 – 2012, të
hyrat buxhetore të Komunës së Prishtinës kanë treguar tendencë të rritjes së vazhduar për
61.7 %, si rezultat i rritjes së kontributit të granteve qeveritare dhe të të hyrave vetanake.
Rreth 1/3 e të hyrave buxhetore mbështeten nga burimet vetanake, përderisa ¾ kanë
mbështetje nga grantet qeveritare. Një tendencë e kësaj pjesëmarrje do të ruhet kryesisht edhe
në periudhën e ardhshme. Të hyrat buxhetore të Komunës së Prishtinës kanë treguar
pjesëmarrje prej 3.8 % (2009) në 4.6 % në të hyrat buxhetore në nivel të vendit. Kjo rritje e
pjesëmarrjes tregon për fuqinë biznesore, investuese dhe konsumuese të Komunës së
Prishtinës në raport me vendin (Plani Zhvillimor Komunal, 2012-2020).
2002

2003

2004

2005

2006

Ngritja e vërtetë e BDV-së (%)

-1.5

0.6

2

-1

3.1

3.5

Inflacioni (%)

3.6

1.2

-1.4

-1.4

1.5

3.9

Rritja e investimeve (%)

-7.7

-13.3

23.3

-7.5

10

15.2

Rritja e eksportit të përgjithshëm (%)

-30.9

7.5

-13

-5

30.8

21.5

Rritja e importit të përgjithshëm (%)

-9.9

-5.4

5.1

2.2

7.5

12.5

70

140

219

277

352

390

Remitanca (në milion euro)

2007

Tabela 18. Treguesit kryesor të të ardhurave në Kosovë (Burimi: Momerandumi i FMN-së, Tetor
2007)
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Buxheti i përgjithshëm i Komunës së Prishtinës në vitin 2012 ka shënuar një rritje prej mbi
71% krahasuar me vitin 2008, gjë që tregon për një potencial në rritje për të ardhmen (Plani
për zhvillim ekonomik për komunën e Prishtinës, 2013-2016).
Sipas teorisë rritja e të ardhurave është një ndër shkaqet e cila shakton shtrirjen e keqe
urbane, nga kjo mund të kuptojmë se ne kemi pasur një rritje të të ardhurave me kalimin e
viteve të cilat kanë qenë edhe një ndër shkaqet se pse po shkaktohet shtrirja e keqe urbane, e
më së shumti kjo po vërehet në ndërtimin e lagjeve të banimit të ulët afër zonës urbane, siç
është rasti i lagjeve në Çagllavicë
7.3.1.5 Zvogëlimi i numërit të anëtarëve në familje
Zvogëlimi i numërit të anëtarëve në një familje, është indikatorë që tregon se me
shpërndarjen e familjes lind nevoja për strehim të ri të disa prej atyre anëtarve, e shpesh vendi
që zgjidhet për të kaluar këto familje për të jetuar, janë shtëpit me banim të ulët jashtë zonës
urbane, indikatorë të cilët ndikojnë në shtrirjen e keqe urbane.
Sipas Prof. Nezha (2017) Familja, në shoqërinë e industrializuar po përjeton krizën e
shpërbërjes. Familja është ajo celulë e shoqërisë e cila ka bërë që sot shoqëria të jetë në këtë
stad; ajo sot konsiderohet si njësia themelore e vet shoqërisë. Ndaj, duke parë rolin dhe
rëndësinë e familjes, shumë studiues të sferave të ndryshme iu kanë qasur studimit të familjes
në mënyrë që të analizojnë më për së afërmi strukturën, ndryshime sociale në familje, si dhe
shumë segmente të tjera të rëndësishme të cilat e elaborojnë familjen si të tillë (Kamberi,
2017).
Jemi dëshmitarë të asaj që familja kosovare çdo ditë e më shumë po ndryshon dhe po
evoluon. Madje, një fakt të tillë shqetësues e kanë dhënë edhe përfaqësues të OECD-së. Ndaj,
ky fakt ka bërë që të dalin në sipërfaqe shumë aspekte të rëndësishme të familjes, të cilat janë
objekt studimi i sociologjisë. Ndryshimet dhe zhvillimet sociale që sot po ndodhin anembanë
botës pa dyshim se kanë prekur edhe strukturën e familjes, në mesin e saj edhe familjen
shqiptare. Kjo vërehet sidomos me ndryshimin e dy gjërave madhore të cilat tek shqiptarët
njihen si të “shenjta”, e që kanë të bëjnë me a) solidaritetin social dhe b) strukturën e familjes
të qëndrueshme (Kamberi, 2017).
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Faktorët të cilët kanë ndikuar në zvogëlimin e numërit të anëtarëve në familje
Imitimi i vlerave të huaja pa seleksionim ka bërë që struktura e familjes të ketë divergjenca
Kalimi nga solidariteti mekanik në atë organik. Zavendësim i lidhjeve të vjetra dhe ato të reja dhe
ngërçi në të cilën ka mbetur ky solidaritet
Emigrimet në relacionet fshat-qytet
Rënia e natalitetit dhe pasioni i verbër për karrierë
Shpërfaqja e divorceve
Kriza e vlerave e cila ka prodhuar krizë identitetit
Periudha e luftës ka ndikuar në ndryshimet e familjes dhe atë dukshëm

Tabela 19. Faktorët të cilët kanë ndikuar në zvogëlimin e familjeve (Burimi: http://gazetaimpak
t.com/roli-dhe-ndryshimet-strukturore-te-familjes-shqiptare/)

Lirisht mund të themi se familja kosovare, sikurse edhe familja në Perëndim, po kalon një
periudhë tranzicioni dhe një krizë institucionale e cila ka tërhequr vëmendjen e sociologëve
dhe antropologëve. Mirëpo, vitit 1999 nuk mund të themi se është e njëjta familje, kjo për
shkak se familja moderne që sot ne e njohim ka ndryshuar nga familje e madhe në familje të
vogël, por gjithashtu ka edhe ndryshime të tjera, të cilat vërehen dukshëm si në aspektin e
socializimit, po ashtu edhe në aspektin e planifikimit familjar.
7.3.3 Vendi- Kontekstet specifike
Hapi i dytë i teorisë së identifikimit të shkaqeve të shtrirjes së keqe urbane është “Meso”, në
këtë hap përfshihen shkaqet konkrete të cilat lidhen me lagjet të cilat janë përgjedhur për rast
studimi. Në këtë hap do të analizohet pozita gjeografike e lagjeve konkrete, afërsia e këtyre
lagjeve me zonën urbane. Zhvillimi i ekonomisë, gjithashtu mënyra e qeverisjes lokale dhe
politikat të cilat janë përdorur, të cilat kanë dërguar deri në ndërtimin e këtyre lagjeve.
7.3.3.1 Pozita gjeografike dhe mjedisi
Është thënë edhe më lartë se zona kadastrale e Çagllavicës kufizohet me zonën urbane të
Prishtinës dhe gjithashtu në këtë zonë kalojnë rrugët kryesore të cilat e lidhin zonën me
vendet tjera, kjo e bënë këtë Çagllavicën me pozitë shumë të përshtatshme për zhvillimin e
bizneseve dhe gjithashtu ka bërë edhe zonë për ndërtimin e objekte me destinim banimin.
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Në hartë është paraqitur pozita e zonën kadastrale Çagllavicë ku shihet se kryesisht kjo zonë
është e mbuluar me banim individual, mirëpo rreth rrugëve kryesore ka filluar ndërtimi i
objekteve ekonomike.
Gjithashtu zonat me të cilat kufizohet Çagllavica janë zona të ndryshme duke filluar nga zona
urbane e Prishtinës me destinime të ndryshme, pastaj zona ekonomike rrugë së Fushë
Kosovës dhe vazhdimin e rrugës Prishtinë-Ferizaj e cila kalon në Çagllavicë dhe banimi
individuale në Matiçan dhe Hajvali, mbi të gjitha kufizohet edhe me tokë të pa ndërtuar.
Sipas hulumtimeve të bëra nga ASK, lidhur me llojin e banimit në komunën e Prishtinës,
mirëpo bazuar edhe në hartën e paraqitur më lartë, shihet se komuna e Prishtinës përmban
sipërfaqe më të madhe të banimit individual në zonat rreth zonës urbane.
Banimi individual

150ba/ha

250000
200000
150000
100000
50000
0
Ulipana Kalabri
Lagjet

300

18000

Pejton
1500

Muhax
Arbëria
herë
7500

3000

Sofali
20000

Dodona Mati 1
2500

Tjera

Total

20000 140000 212800

Grafiku 5. Analiza e kapaciteteve të banimit individual në Komunën e Prishtinës (Burimi:
ASK-Agjencioni i statistikave të Kosovës)

Bazuar në sipërfaqen totale që ka komuna Prishtinës dhe në ndërtimet që ajo ka, sipas ASK
del se komuna e Prishtinës në përgjëthsi është e përbërë më shumë nga banimi individual, apo
i ulët në një përqindje shumë të madhe, krahasuar me ndërtimet e larta që ajo ka në zonën
urbane të sajë.
Është përmendur edhe më lartë, se zona kadastrale Çagllavicë kufizohet edhe me zonën
urbane të Prishtinës, apo thënë më ndryshe është vazhdimsi e ndërtimeve nga zona urbane e
Prishtinës. Kjo edhe ka ndikuar që në këtë zone të ketë zhvillim të shpejt të ndërtimeve.
7.3.3.2 Ekonomia lokale- Kushtet kulturore sociale
Zhvillimi i ekonomisë lokale është një ndër shkaqet që ndikon në lëvizjen e banorëve nga
zona urbane jashtë, sepse me zhvillimin e ekonomisë po krijohen zona industriale jashtë
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zonës urbane, duke përfshirë qendra tregtare, restorante e me këto po lëvizin edhe banorët e
zonës urbane, jashtë zonës urbane.
Prishtina përveç që është qendër administrative, ende mbetet qendra më e fuqishme e biznesit
në Kosovë. Prishtina ka 24.6% biznese të regjistruara në përqindjen e përgjithshme në gjithë
Kosovën. Në vitin 2011 Prishtina ka pasur 28.000 biznese të regjistruara, që tregon se ka rol
kryesor në zhvillimin ekonomik të Kosovës. Prej këtyre bizneseve rreth 2.545 referuar të
dhënave të vitit 2011, janë të shtrira në zonat rurale të Prishtinës, nga kjo kuptojmë se 10% e
ekonomisë së Prishtinës është e shtrirë në zonën e zgjeruar të qytetit ( ASK. 2011).
Bizneset e bujqësisë dhe agrikulturës në Prishtinë janë bizneset me numrin më të vogël që
gjenerojnë në këtë rrethinë. Bujqësia përfshinë vetëm 9.1 deri 7.1 % ndërsa agrikultura 1.2 %.
Kjo na bënë të kuptojmë se Prishtina kryesisht është vend i industrisë dhe zhvillimit të
bizneseve tjera, si dhe mungesën e tokës bujqësore dhe të pyjeve ( ASK. 2011). Në Prishtinë
numri i bizneseve arrin 2338 biznese sipas Agjencionit të statistikave të Kosovës, të dhëna të
vitit 2016. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, vetëm në tremujorin e parë të vitit
2013 në Prishtinë janë krijuar 817 ndërmarrje të reja që përbën 26.3% të numrit të
përgjithshëm të bizneseve të reja në nivel të Kosovës. Kjo tregon për një aktivitet të shtuar të
aktiviteteve ndërmarrëse në Komunën e Prishtinës në raport me komunat tjera të Kosovës.
Numri më i madh i këtyre bizneseve janë të orientuara në veprimtari tregtare. Bazuar në të
dhënat e ATK-së për ndërmarrjet aktive, rreth 54% e bizneseve merren me tregti dhe hoteleri,
15% me transport, 8% me patundshmëri dhe vetëm 4% me veprimtari përpunuese. Kjo tregon
për një shpërndarje jo shumë të volitshme sipas sektorëve të bizneseve në Komunën e
Prishtinës (Plani për zhvillim ekonomik për komunën e Prishtinës, 2013-2016).
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Grafiku 6. Ndërrmarrjet ekonomike në komunën e Prishtinës (Burimi: ASK-Agjencioni i
statistikave të Kosovës)
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Zhvillimi ekonomikë në Prishtinë është duke ndodhur kryesisht në periferitë e qytetit, kjo po
ndodh si bazë e shumë arsyeve, duke filluar nga ligjet dhe administrimi lokal i sipërfaqeve të
destinuara për zhvillimin e ekonomisë, pastaj çmimi i lirë i tokës dhe hapësira më e madhe e
tokës rurale, duke ju dhënë mundësi zgjerimin horizontal të kompanive, si dhe jo pak e
rëndësishme ndërtimi i rrugëve lidhëse të qyteteve dhe shteteve të cilat kalojnë në zonën
periferike të Prishtinës dhe i dhënë mundësi kompanive të realizojnë transport më të lehtë të
madhrave. Zgjerimi i bazës ekonomike siç është numri i punëtorëve, rrit kërkesat për sigurim
të strehimit të ri apo më shumë hapësira për banim (Boyce, 1963).
Kjo gjithashtu nxit kompanitë e ndërtimit për ndërtim të shpejt. Zhvillimi i shpejt i
ndërtimeve dhe infrastrukturës së saj përcjellëse sjellë një shumëllojshmëri të pandërprerë, si
pasojë e kësaj këto ndërtime nuk janë të ndërlidhura me zhvillim të qëndrueshëm urban.
Zhvillimi shpejt nuk ka kohë për planifikim dhe koordinim në mes ndërtuesve apo
zhvilluesve, qeverisë apo pushtetit lokal dhe mbështetësve apo investitorëve.
7.3.3.3 Popullësia lokale dhe migrimi
Siç është cekur edhe te shqyrtimi literatures, një ndër shkaqet kryesore të shtrirjes së keqe
urbane, sipas shumë analistëve është migrimi i popullësis, nga zonat rurale larg zonës urbane,
në zonat urbane, nga ky megrim po lind nevoja për ndërtime të reja jashtë zonës urbane.
Sipas regjistrimit të fundit të popullsisë të vitit 2011, Prishtina ka 198.897 banorë (49.8%
meshkuj dhe 50,2% femra), 40.292 ekonomi familjare dhe 58.849 njësi të banimit.
Vlerësimet e pasluftës të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare flasin për dyfishimin e
popullsisë si pasojë e migrimeve nga pjesët rurale dhe komunat e tjera. Edhe sipas të dhënave
kompanive për ofrimin e shërbimeve të ujit, rrymës dhe shërbimeve të tjera komunale
rezulton se në Prishtinë gjatë javës jetojnë ndërmjet 450.000 deri në 500.000 banorë
(Strategjia e zhvillimit lokal ekonomik për komunën e Prishtinës, 2013-2016).
Për dendësinë e popullsisë në qytetin e Prishtinës, të dhëna të përpunuara ofron PPU/1988.
Dendësia e banorëve sipas këtij plani nuk ishte e njëjtë në tërë hapësirën. Ajo mesatarisht për
qytetin ishte 220 banorë/ha. Me PSZhUP parametri i dendësisë së banorëve për ha parashihet
të ndryshojë dukshëm në favor të komoditetit dhe kjo mendohet të jetë 120-150 banorë/ha.
Në rrethanat ekzistuese, mund të thuhet se pjesët e urbanizuara të qytetit (Qendra, Ulpiana,
Lakërishta, Kodra e Diellit, Dardania etj.) janë më të populluarat krahasuar me periferinë.
Këtë dendësi e ofrojnë njësitë e banimit kolektiv, që janë në numër më të madh në këto pjesë.
Pjesët e qytetit të mbuluara me plane rregulluese i kanë të parapara edhe ndërtimet për banim
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kolektiv me qëllim të mbajtjes së një baraspeshe të këtij indikatori (Strategjia afatmesme
zhvillimore e Prishtinës, 2008-20011).
Në zonat rurale në periferi të zonës urbane ( Matiçan, Hajvali, Çagllavicë, Kolovicë, Sofali,
Zllatar etj.) dendësia është rreth 7njësi banimi për hektar dhe një dendësi e popullsisë prej 35
banorë për hektar.
Sipas studimeve në 20 vjet zona urbane e Prishtinës është rritur për 1000ha me një dendësi të
popullsisë shumë të ulët, ku ka shumë vendbanime të paplanifikuara. Gjithashtu ka tendencë
për ndërtime të objekteve të larta në veçanti në lagjet Lakrishtë dhe Pejton e që në të ardhmen
është e nevojshme që me planet e reja të ritrajtohet aspekti i infrastrukturës në përgjithësi.
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Grafiku 7. Analiza e rritjes së popullsisë në Prishtinë (Burimi: ASK- Agjencia Statistikave të
Kosovës)

Migrimi rural–urban: Prishtina si qytet/komunë ka të regjistruar shkallën më të lartë të
migrimit intern (Raporti i UNDP/2004). Migrimi më i shprehur është në drejtim rural-urban,
edhe pse është i pranishëm edhe ai urban-urban (nga qytetet tjera të vendit për në Prishtinë).
Intensiteti më i lartë i këtij migrimi është shënuar në vitet e pasluftës së vitit 1999. Kjo
gjendje tani është stabilizuar pak a shumë, por nuk është ndërprerë. Sa i përket zhvillimit
njerëzor, Prishtina klasifikohet si komuna me indeksin më të lartë të zhvillimit njerëzor
(IZHNJ) prej 0,72%.
Pra në komunën e Prishtinës jetojnë më shumë se 30,000 banorë të komunave tjera të
Kosovës, të cilët punojnë në institucionet publike, ku shumica e tyre banon në Prishtinë, së
paku gjatë ditëve të punës. Fëmijët e tyre ndjekin shkollat në Prishtinë. Gjithashtu qendrat e
mjekësisë familjare ofrojnë shërbimet shëndetësore primare për këta banorë. Prishtina ka
rritje mesatare të popullsisë 1.5% në vit, nga kjo rezulton se në vitin 2022 do të ketë, vetëm
nga shtrimi natyror i popullsisë edhe rreth 72 mijë banorë të tjerë. Ndërsa me trendin aktual të
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rritjes nga migrimi bazuar në rritjen e popullsisë nga viti 1999 duke përjashtuar shtimin
natyror, rezulton se në vitin 2022 do të ketë rritje rreth 100 mijë banorë që do të migrojnë në
Prishtinë. Nga kjo del se në total në vitin 2022 në Prishtinë do të ketë rritje rreth 622 mijë
banorë (ASK, 2011).
7.3.3.4 Qeverisja lokale: Struktura organizative dhe kapaciteti
Komuna e Prishtinës qeveriset sipas Statutit të Komunës së Prishtinës. Sipas këtij Statuti,
Komuna është njësi themelore territoriale e vetëqeverisjes lokale, në të cilën qytetarët e saj
realizojnë vetëqeverisjen në pajtim me Ligjin për Vetëqeverisjen Lokale, ligjet e tjera në fuqi
dhe me Statutin e Komunës. Territori dhe kufijtë e komunës janë përcaktuar me Ligjin për
Kufijtë Administrativë të Komunave.
Nga qeverisja komunale janë identifikuar edhe disa pengesa ligjore që po e kufizojnë
hapësirën ligjore dhe institucionale për një zhvillim më të shpejtë dhe më të qëndrueshëm
ekonomik të komunës, zhvillimin e infrastrukturës publike dhe ngritjen e cilësisë së
shërbimeve publike. Zhveshja e Komunës nga disa kompetenca ne menaxhimin e një pjesë e
aseteve e ka vështirsuar menaxhimin e zhvillimit të komunës dhe mundësinë që të bëjë
alokime hapësinore e funksionale konform kërkesave të institucione vendore e
ndërkombëtare dhe të qytetarëve e asociacioneve të tyre (Për shembull, heqja e inspekcionit
të tregut, regjistrimit të bizneseve, problemet me ligjin e ndërtimit dhe taksat ndërtimore etj).
Në komunën e Prishtinës përgjegjës për zhvillimin urban dhe hapësinor është Drejtoria e
Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit (DUNMM). Kjo drejtori është e organizuar
në pesë sektorë: Sektori i urbanizmit, Sektori i ndërtimit, Sektori për mbrojtje të mjedisit,
Sektori i shërbimeve të përbashkëta dhe Sektori për trajtimin e objekteve të ndërtuara pa leje.
Kjo drejtori mes tjerash është përgjegjëse për planifikimin e zhvillimit hapësinor dhe
urbanistik në nivel të komunës, duke qenë kompetente edhe për çdo aktivitet përcjellës në
këtë drejtim.(Plani për zhvillim ekonomik për komunën e Prishtinës, 2013-2016).
7.3.3.5 Politikat dhe veprimet e qeverisjes lokale
Sistemi i planifikimit hapësinor dhe urban në komunat e Kosovës funksionon sipas kornizës
legjislative sipas së cilës komunat si njësi themelore territoriale e vetëqeverisjes lokale janë
përgjegjëse të ndërmarrin aktivitetet në planifikimin urban dhe të fshatit dhe shfrytëzimin e
tokës përbrenda territorit të tyre. Në përputhje me këtë, edhe ligji për Planifikim Hapësinor,
përgjegjësinë e planifikimit për territorin e komunave iu ka lënë nivelit lokal (komunave).
Komunat janë përgjegjëse për të përgatitur Planet Zhvillimore (atë Komunale dhe Urbane) si
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dhe planet Rregulluese Urbane (Rregullorja e UNMIK-ut 2003/30 “Ligji mbi Planifikimin
Hapësinor në Kosovë”; neni 9 dhe 10).
Plani i Përgjithshëm Urbanistik i Prishtinës, me gjithë faktin që është punuar sipas rregullave
ligjore të Jugosllavisë së fundit, paraqet dokumentin e parë të kompletuar dhe cilësor, me të
cilin Prishtina definohet si komunë me perspektivë të zhvillimit industrial dhe bujqësor, kurse
qytetit i përcaktohet korniza e një qyteti bashkëkohor. Fatkeqësisht, në kohën kur është
hartuar ky plan (1987) kanë filluar konfliktet ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve dhe ky plan
pak ka pasur mundësi që të implementohet.
Plani i parë në periudhën e Kosovës së re, është edhe Plani Strategjik i Zhvillimit Urban të
Prishtinës 2004-2020, i cili nuk është i formatit të përcaktuar me Ligjin për Planifikim
Hapësinor, që është aprovuar më vonë. Por duhet të theksohet se, përveç që ka qenë plani i
parë i kësaj natyre në Kosovë, ky plan ka qenë një bazë shumë e mirë e zhvillimit të qytetit të
Prishtinës, në bazë të së cilës janë hartuar planet e gjertanishme rregulluese.

Harta 10. Rritja e ndërtimeve në zonën kadastrale Çagllavicë
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Zhvillimi urban i qytetit të Prishtinës është përcaktuar në 5 dekadat e fundit, ku filloi punimi i
planeve të ndryshme urbanistike. Mirëpo nëse bëjmë një krahasim të dokumenteve të
planifikimit hapësinor, plani hapësinor i cili është në fuqi sot ka zgjeruar shumë kufijtë e
zones urbane krahasuar me planin e parë hapësinorë i cili është punuar në vitin 1986. Çdo
qytet synon të ruaj identitetin e tij, mirëpo Prishtina me zhvillimin e paplanifikuar dhe të
hovshëm që cilin e ka pasur viteve të fundit, me ridestinimin dhe restaurimin e gabueshëm të
objekteve historike ka ndikuar shumë në humbjen e identitetit, duke rrezikuar kështu që qyteti
të humb identitetin e vet.
Sipas Krasniqi (2011) tre faktorët kryesorë që kanë ndikuar në këtë gjendje urbane janë:
➢ Planifikimit të strategjisë duke përdorur zonimin si një mjet planifikimi dhe
mosrespektimi ndaj situatës ekzistuese,
➢ Zbatimin e pjesshëm të këtyre projekteve dhe në anën tjetër
➢ Mungesa e kontrollit të ndërtimeve spontane të cilat kanë prekur thellësisht gjendjen
fizike dhe fizike
➢ Aspektin e jetësimit të zonës urbane

7.3.4 Vendimet dhe veprimet individuale
Hap i fundit i teoris së shkaqeve të shtrirjes së keqe urbane është Micro, në këtë hap
përfshihen indikatorët të cilët lidhen, me banorët të cilët janë pjesë e zonave të cilat i përkasin
shtrirjes së keqe urbane.
7.3.4.1 Shume dhe natyra e investimeve për strehim individual
Tregtia me tokën në Kosovë nuk është e rregulluar me ndonjë akt formal juridik. Lartësia e
këtij çmimi varet nga klasa e tokës, qasja në infrastrukturë rrugore etj. Ligji në fuqi për tokë
bujqësore trajton çështjet si: shfrytëzimi, mbrojtja, rregullimi dhe qiradhënia e tokës
bujqësore. Eksproprijimi i tokës bëhet në bazë të vendimit të Kuvendit Komunal (KK) duke e
shpallur interesin publik për atë prone (Strategjia afatmesme zhvillimore e Prishtinës, 200820011).
Në zonat e qytetit për të cilat ka plane rregulluese, çmimi i tokës ndërtimore sillet prej
10,000-100,000 €. Ndërkaq, në zonat e pambuluara me plane rregulluese ky çmim sillet
5,000-10,000 €/ari. Për objekte të banimit individual/shtëpi dhe objekte afariste, kjo
qiradhënie sillet prej 1,000-20,000 €/m² e më shumë, varësisht nga lokacioni, madhësia,
destinimi etj. Nuk ka indikator të caktuar që do të tregonte kërkesën dhe ofertën për objekte
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banimi sot në komunë. Një ngritje ekstreme e çmimit të objekteve për banim krahasuar me
situatën para luftës së vitit 1999, ishte prezentë menjëherë pas vitit 1999. Tani, jo zyrtarisht
vërehet një rënie e çmimeve për objektet e banimit me tendencë stabilizimi. Po ashtu, është
konstatim jozyrtar se këto çmime të objekteve për banim/ afarizëm që janë në Prishtinë
aktualisht janë më të lartat jo vetëm në Kosovë, por edhe në rajon (Strategjia afatmesme
zhvillimore e Prishtinës, 2008-20011).
Më poshtë në tabelë është paraqitur çmimi për ari në disa zona të Prishtinës, me të cilat
rrethohet zona kadastrale Çagllavicë dhe janë zona të cilat janë të përbëra kryesisht nga
banimi i ulët.
Zona

Çmimi/ Ari

Matiçan

15,000 €/Ari

Mati

45,000 €/Ari

Çagllavicë

10,000 €/Ari

Kalabri

20,000 €/Ari

Tabela 20. Çmimi i tokës në zona të ndryshme të Prishtinës (Burimi: Agjencioni Prishtina City)
Nga të dhënat nga agjencioni për shitjen e patundëshmërive “Prishtina City”, të paraqitura më
lartë kuptojmë se zona Çagllavicës krahasuar me zonat e tjera afër zonës urbane, ka çmimin
më të ulët të tokës.
Më poshtë në tabel është paraqitur çmimi i një shtëpie në lagjet e përzgjedhura për rast
studimi, ku duke krahasuar me çmimin e tokës në këtë zone, shihet se në këto shtëpi të
banimit individual është bërë një shumë e madhe e investimeve.
Lagjja

Sipërfaqja/Shtëpi

Çmimi / m²

Çmimi total

Fshati Ndërkombëtar

265 m²

1132.00 €

300,000.00 €

Lagjja Qershia

200 m²

875.00 €

175,000.00 €

Swiss Village

167.5 m²

997.50 €

167,500.00 €

Tabela 21. Çmimi i shtëpive në lagjet në Çagllavicë (Burimi: Agjencioni Prishtina City)
7.3.4.4 Frekuenca dhe mënyra e udhëtimit
Siç u cekë edhe më herët në qytetin e Prishtinës konvergjojnë pesë rrugët magjistrale të
Kosovës, ndërsa trafiku ditor mesatar vjetor në këto rrugë ka vlerat e paraqitura në tabelën 6.
Nëse i referohemi shifrave të numrit të automjeteve që lëvizin brenda ditës dhe kalojnë nëpër
rrugë magjistrale të Kosovës, lëvizje këto të cilat kryhen përmes Prishtinës, atëherë mund të
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Rrugët të cilat lidhin qytetet

Numri i veturav/ në ditë

Prishtinë- Gjilan

8,000

Prishtinë- Ferizaj

12,695

Prishtinë- Prizeren

12,526

Total:

78,264

Tabela 22. Trafikur ditor në rrugët të cilat kalojnë në zonën kadastrale Çagllavicë (Burimi:
Plani Zhvillor Komunal (2012))

konstatohet se ekziston një numës mesatar mjaft i lartë i lëvizjes së numrit të automjeteve
gjatë vitit. Sipas të dhënave në Planin Zhvillimor Komunal (2012) Gjatësia e rrjetit rrugor në
zonën kadastrale të Prishtinë ka qenë 190km rrugë para propozimit të ri urban, ndërsa në
qytetin e Prishtinës, të gjitha rrugët magjistrale që kalojnë nëpër zonën kadastrale përfshijnë
gjatësinë prej 16km, ndërsa vetëm pjesa ekzistuese e unazës qendrore, ka gjatësi përafërsisht
6km. Kurse pas propozimit të kufirit të ri urban, ku janë futur edhe disa zona kadastrale
përreth zonës kadastrale Prishtinë, rrjeti rrugor përfshinë një gjatësi prej 494km, ku në të
përfshihen edhe unaza e brendshme edhe një pjesë e unazës së jashtme, duke shtuar kështu
numrin e madh të automjeteve.

Harta 11. Linjat e transportit publik në komunën e Prishtinës (Burimi: Plani Zhvillimor Komunal
(2012))
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Në Prishtinë më shumë se 90% përdoret transporti privat me makina, duke treguar një %
shumë të vogël të përdorimit publik. Sidoqoftë, sistemi i tashëm i transportit me autobus në
Prishtinë vuan nga shume te meta serioze. Autobusët ne linjat me te përdoruara janë të
mbingarkuar dhe udhëtimet me autobus janë tepër te ngadalshme për shkak te bllokimeve të
rrugëve nga makinat. lnvestimet në transportin publik, jo vetëm do te ndihmonin lëvizjen e
njerëzve, por do te fuqizonin ekonominë urbane, duke kufizuar shpenzimet e tepërta te
familjeve për automjete private. Por, sistemi i autobusëve ka nevoje për përmisime, nëse do
te konkurrojë me transportin privat. Ne përgjithësi, njerëzit kane prirje te kalojnë nga një mjet
transporti i para menduar si me pak cilësor, ne një mjet të përceptuar si më cilësor. Për këtë
arsye, shumë studiues sugjerojnë se përmisimi i cilësisë së sistemeve të autobusëve duhet te
ketë përparësi mbi zgjerimin e zonës se shërbimit (Co-Plan, 2007).
Bazuar në hartën e prezantuar më lartë (Harta 7), linjat e transportit publikë të komunës së
Prishtinës nuk kalojnë në zonën kadastrale Çagllavicë, e aq më pakë në lagjet siç janë Fshati
Ndërkombëtar, Lagjja Qershia dhe Swiss Village. Pra banorët e këtyre lagjeve janë të
detyruar të përdorin transportin privat.
7.4 Ndikimi i shtrirjes urbane në zonën kadastrale Çagllavicë
Në këtë kapitull lidhur me ndikimet e shtrirjes së keqe urbane në z.k Çagllavicë, do të
përdoret teoria e Periera et.al, teori e cila ka definuar indikatorët e ndikimeve të shtrirjes së
keqe urbane të ndarë në ndikimet në faktorët mjedisor, social dhe ekonomik (Të modifikuara
nga raporti i EEA- European Environment Agency, Nr.10/2006). Indikatorët e kësaj teorie
janë paraqitur në tabelën më poshtë dhe secili prej tyre është hulumtuar dhe analizuar se sa
ndikon shtrirja e keqe urbane në Çagllavicë në këta indikatorë.

I.

Ndikimet mjedisore, sociale dhe ekonomike
Ndikimet Mjedisore

•

Konsumimi tokës

•

Rritja e konsumit të energjisë

•

Rritja e ndotjes së ajrit

•

Rritja e emitimeve të CO2

•

Rritja e konsumimit të ujit

•

Humbja e habitateve natyrore

•

Niveli i lartë i zhurmës

•

Bllokimet në trafik

II.

Ndikimet Sociale
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•

Përkeqësimet e ndarjes sociale dhe ekonomike

•

Ndërvepërim i vogël shoqëror

III.

Ndikimet Ekonomike

•

Rritja e shpenzimeve për familje për të lëvizur në distanca nga shtëpia për të kryer punë

•

Rritja e pagesës së taksave komunale

Tabela 23. Ndikimet mjedisore, sociale dhe ekonomike (Burimi: Periera et.al (2014))
7.4.1 Ndikimet në mjedis
Një ndër faktorët shumë të rëndësishëm në të cilin ka ndikim negativ shtrirja e keqe urbane
është mjedisi. Ndikimi në mjedis nga shtrirja e keqe urbane përfshinë disa indikatorë siç është
ndikimi në shpenzimin e tokës, e më së shumti shpenzimin e tokës bujqësore, pastaj me
shtrirjen e vendbanimeve rritet nevoja për hargjim më të madh të energjisë elektrike,
gjithashtu me shtrirjen e vendbanimeve larg zonës urbane rritet nevoja për përdorim më të
madh të makinave, e me këtë rritet edhe niveli i ndotjes së ajrit dhe emetimeve të dyoksid
karbonit, gjithashtu edhe niveli i zhurmës nga përdorimi i madh i makinave. Me zgjerim të
vendbanimeve rritet edhe nevoja më e madhe për konsumim të ujit, sidomos në amvisëri, me
ndërtimin e shtëpive individuale me sipërfaqe më të madhe për banim, rritet edhe çmimi për
pagesa të taksave komunale. Të gjithë këta indikatorë janë shqyrtuar në këtë kapitull, si dhe
është treguar ndikimi që ka shtrirja e keqe urbane në lagjen Çagllavicë, duke përfshirë këta
indikatorë.
7.4.1.1 Konsumi i tokës
Bazuar në teorit të cilat janë trajtuar tek kapitulli i shqyrtimit të literaturës, kam ardh në
përfundim se njëra ndër ndikimet e mëdha të shtrirjes së keqe urbane është shpenzimi i tokës,
e më së shumti tokës së mirë bujqësore. Sipas ASK (2011) është vlerësuar se para luftës
gjithsejë 1000 ha në vit humbënin për qillime ndërtimi. Kjo shifër është ngritur dukshëm, dhe
me vlerësim të lirë, humbja vjetore e tokës bujqësore ka aritur në 5.000 ha. Si rezultat i
gjendjes së pafavorshme në sektorin e bujqësisë, të ardhurat nga bujqësia marrin pjesë me një
përqindje fare të vogël (mesatarisht 9.1 %) në të ardhurat e përgjithshme të familjes rurale.
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Grafiku 6. Rritja e sipërfaqeve të vendbanimeve në Kosovë (Sipërfaqja ha) (Burimi: Ministria e
mjedisit (Gjendja e mjedisit në kosovë, 2015))

Në figurën 1. është paraqitur shumë kjart se si në Kosovë prej vitit 2002 deri në vitin 20012,
pra periudha e pasluftës, është rritur sipërfaqja e vendbanimeve, nga rreth 4000 hektar ka
arritur në 4800 hektar brenda afërsisht 10 viteve. Kjo rritje e vendbanimeve ka pasuar më
pastaj me zvogëlimin e sipërfaqes së tokës bujqësore, ku në vitin 2002 ka pasur rreth 340000
hektar sipërfaqe, e deri në vitin 2012 ku është zvogëluar numëri në më pak se 310000 hektar
sipërfaqe e tokës bujqësore, ky raport është paraqitur edhe në figurën 2.
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Grafiku 7. Zvogëlimi i sipërfaqes së tokës bujqësore në Kosovë (Sipërfaqja ha) (Burimi:
Ministria e mjedisit (Gjendja e mjedisit në kosovë, 2015))

Dëmet nga lufta në sektorin e bujqësisë ishin mjaft të mëdha, si në objekte përcjellëse,
mekanizim, blegtori etj. Përveç tyre, kjo situatë ndikoi edhe në humbjen e tregut, në
dëmtimin e madh të infrastrukturës rurale, në shkatërrimin gati në tërësi të industrisë
përpunuese ushqimore, si dhe në rënien e theksuar të rendimenteve të kulturave bujqësore Si
rezultat i mungesës së mbrojtjes institucionale të tokës bujqësore, ajo i është nënshtruar një
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shfrytëzimi shumë të madh për nevoja të tjera. Kjo ka bërë që sipërfaqet me tokë bujqësore të
zvogëlohen në vazhdimësi. Është nevojë urgjente që toka bujqësore të mbrohet me ligj dhe të
caktohen tokat që janë të destinuara vetëm për tokë bujqësore. Kjo do të ndikonte që të ulet
çmimi i tokës bujqësore dhe do ta mbronte atë nga shkatërrimi i mëtejmë.
7.4.1.2 Rritja e konsumit të energjisë
Indikatorë mjaft i rëndësishëm në të cilin ndikon shtrirja e keqe urbane, është shpenzimi më i
madh i energjisë elektrike, kjo ndodh si pasojë e ndërtimit të sipërfaqeve më të mëdha për
jetesë, të cilat duhet furnizuar patjetër me energji elektrike. Konsumi i energjisë elektrike në
Kosovë është rritur fuqishëm nga viti 2000 (2864 GWh) deri në vitin 2007 (4582 GWh). Të
dhënat më të fundit tregojnë se konsumi vazhdon të rritet deri në 5.420 GWh në vitin 2009
(Raporti vjetor i KOSTT-it për 2009). Burimi kryesor i furnizimit të brendshëm janë
termocentralet nga linjiti Kosova A dhe Kosova B (me 97% të furnizimit vendor) dhe një
kontribut i vogël (3%) nga hidrocentralet. Balansi midis kërkesës dhe furnizimit plotësohet
nga importi i energjisë elektrike (në vit rreth 10%).
Furnizimi me energji i Kosovës gjatë periudhës 2004-2007 është rritur prej 2011 ktoe në vitin
2004 në 2201 ktoe në vitin 2007, siç paraqitet edhe në Figurën 6. Ai ka pasur një rritje
mesatare vjetore prej rreth 3.2%.
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Grafiku 8. Shpenzimi i energjisë nga çdo sektor (Burimi: Strategjia e energjisë së Republikës së
Kosovës 2009-2018)

7.4.1.3 Rritja e ndotjes së ajrit
Gjatë gjithë shqyrtimit të literaturës lidhur me ndikimet e shtrirjes së keqe urbane, në gjdo
teori dhe në gjdo shqyrtim kam hasur në indikatorin e rritjes së ndotjes së ajrit. Shtrirja e keqe
urbane sipas hulumtive ka treguar se ka një ndikim shumë të madh në ndotjen e ajrit. Cilësia
e ajrit është problem global i cili është duke u munduar të rritet sa më shumë nga e gjithë
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bota. Kosova dhe Prishtina sipas raporteve të fundit të cilat kanë dal është vlerësuar një ndër
vendet me cilësinë më të dobët të ajrit në rajon.
Grimcat PM2.5- Mesatarja vjetore
2010
25 μġ/m³

Vlera kufitare vjetore/ Niveli për mbrojtjen e shëndetit të njeriut
Prishtinë

2011

37.34

40.04

Tabela 24. Mesatarja vjetore e PM2.5 (Burimi: Qeveria Kosovës, Departamenti mjedisit (Strategjia e
Cilësisë së Ajrit, 2013-2022))

Burimet e emetimeve të ndotësve në ajër vijnë nga të gjitha kategoritë industriale dhe
tregtare, aktiviteteve tjera, mjeteve motorike dhe gjithashtu burimet nga emetimet e
vegjetacionit biogjenik. Për cilësinë e ajrit mund të thuhet se ende është në nivel jo të
kënaqshëm, edhe pse monitorimi i të gjithë indikatorëve të përcaktuar me ligjin e ajrit është i
mangët dhe si pasojë e kësaj edhe të dhënat nuk janë të plota. Ende nuk është bërë
inventarizimi i emisioneve në ajër e as kadastri i ndotësve të ajrit. Këto mangësi e
pamundësojnë vlerësimin e nivelit të emisioneve në Kosovë, të cilat kontribuojnë në
përkeqësimin e cilësisë së ajrit dhe në ndryshimet klimatike. Si burime të ndotjes së ajrit
përveç KEK-u, Trepçës, Feronikelit, ngrohtoreve publike dhe industrive tjera, si burim mjaft i
theksuar është edhe ndotja nga komunikacioni. Po ashtu, nuk duhet të nënvlerësohet ndotja e
ajrit e shkaktuar edhe nga materialet e mbetjeve radioaktive të përdorura në industri, mjekësi
dhe rrufepritësit radioaktiv që janë të instaluar nëpër ndërtesa dhe objekte industriale.
7.4.1.3.1 Rritja e emetimeve të dyoksid karbonit CO2
Instituti Hidrometeorologjik të Kosovës ka analizuar ndotjen e atmosferës sonë dhe ka ardhë
në përfundim se, ajri në Prishtinë është i cilësisë jo të mirë si pasojë e ndotjes me grimca të
pluhurit të suspenduara në ajër, të ashtuquajtura grimca PM-10 dhe PM-2.521, të cilat i
tejkalojnë vlerat e lejuara sipas standardeve vendore dhe ato të BE-së. Ndër sfidat kryesore
mjedisore për Kosovën është edhe plotësimi i standardeve mjedisore evropiane dhe përafrimi
i legjislaturës kombëtare mjedisore me atë evropiane. BE ka parashtruar në mënyrë të qartë
kriteret, metodologjinë dhe normat e lejuara, të cilat duhet të plotësohen nga shtetet anëtare të
BE por edhe shtetet në zhvillim, shtetet kandidate për anëtarësim apo edhe shtetet
pretenduese për anëtarësim në BE (Raport për gjendjen e ajrit, Ministria e mjedisit dhe
planifikimit hapësinore, Prishtinë, 2012).
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Sipas një raporti të Bankës Botërore, Prishtina është tri herë më e ndotur se Londra për nga
prania e grimcave të vogla në ajër, të rrezikshme për sistemin e frymëmarrjes. Sipas Bankës
Botërore, Prishtina me ndotje ia kalon edhe “luginës evropiane të silikonit” – në Krakow të
Polonisë. Ky studim tregon se niveli i lirimit të grimcave PM2.5 në ajër është mesatarisht
39.5 në Prishtinë, deri në tri herë më shumë se sa në shumicën e qyteteve evropiane.
Në Prishtinë industria është përgjegjëse për 50% të ndotjes së ajrit, transporti 35%, ndërsa
urbanizimi 15%. Mirëpo sot dihet se ndotja e ajrit vjen edhe nga aktivitet tjera të njeriut, si
për shembull nga; amvisëritë, ujërat e zeza, mbeturinat, bujqësia, pesticidet dhe aktivitete
tjera (Ndotja e ajrit, Punim seminarik, Prizeren 2015).
450000
400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0

tCO2/v

2003

2005

2007

2009

2011

Grafiku 9. Rritja e emetimeve të CO2 në Prishtinë (Burimi: Raport për Gjendjen e Ajrit, Prishtinë
2012)

Sipas Raportit për Gjendjen e Ajrit në Prishtinë (2012) thuhet se dhe pse mjediset urbane në
disa aspekte ofrojnë përparësi në krahasim me mjediset rurale (janë më kompakte, zënë
sipërfaqe më të vogla për kokë banori, kanë efikasitet në shpërndarjen e ujit, rrymës, rrugëve
dhe shërbime më të mira për mbeturina etj, ndikimi i tyre negativ në mjedis është shumë më i
madh në krahasim me mjediset rurale. Sidomos, ndikimi negativ në mjedis rritet me
emigrimet e pa kontrolluara të cilat shfaqen përmes: rritjes së dendësisë(mbipopullimi), të
viseve urbane dhe depopullimit të viseve rurale.
I.

Ndotja nga komunikacioni

Duke u bazuar në atë se të jetosh në periferi të qytetit duhet përdorësh fillimisht makinën si
mjet transporti, automatikisht kuptojmë se kjo ndikon në dobësimin e cilësisë së ajrit në zonat
urbane, gjë e njëjtë ka filluar të ndodh edhe në Prishtinë. Edhe pse duke bërë krahasimin e
makinave të para të cilat janë prodhuar dhe ato të cilat po prodhohen tani, lirimi i dyoksid
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karbonit nga makina është reduktuar pothuajse në 98%, por është rritur numri i përdorimit të
makinave gjë e cila po na dërgon në ndotje të madhe të ajrit.
Mirëpo në Prishtinë është një problem shtesë pasi që në Kosovë prej pasluftës ka filluar
importimi i madh i makinave pa katalizatorë. Këto automjete lirojnë sasi të madhe të gazrave
të dëmshme duke paraqitur rrezik të madh për mjedisin. Lirisht mund të themi që qyteti më i
rrezikuar nga ndotja nga komunikacioni në Kosovë është Prishtina për shkak të numrit të
madh të automjeteve të cilat qarkullojnë gjatë ditës
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Grafiku 10. Numri i automjeteve në Kosovë (Burimi: Ministria e mjedisit (Gjendja e mjedisit në
kosovë, 2015))

II.

Ndotja nga mbeturinat

Menaxhimi i mbeturinave në Kosove ballafaqohet me probleme evidente. Vonesat në
zgjidhjen e vështirësive për menaxhimin e llojeve të ndryshme të mbeturinave kanë rezultuar
me situatën aktuale e cila nga aspekti menaxhimit është e mangët ndërsa nga aspekti financiar
është e rëndë. Sfidë jashtëzakonisht e madhe është krijimi i sistemit për menaxhimin e
mbeturinave në nivelin lokal, me të cilin sistem do të organizohet mbledhja dhe grumbullimi
i mbeturinave nga territori i tyre. Njëri nga problemet deri më tani ishte edhe legjislacioni dhe
ndarja e kompetencave për menaxhimin e mbeturinave (Strategjia e R. Kosovës për
menaxhimin e mbeturinave, MPHK, Prishtinë, 2013).
Si pasojë e mos organizimit të grumbullimit të mbeturinave kemi përkeqësim të cilësisë së
ajrit e cila mund të ketë ndikime serioze në shëndet dhe mirëqenie të njeriut, e sidomos për të
varfëritë të cilët nuk kanë mundësi të higjienës të mjaftueshme të cilët kanë më shumë
mundësi të jenë në kontakt të drejtpërdrejt me fekale dhe ujë të ndotur si pasojë e cilësisë së
dobët të ajrit.
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Grafiku 11. Trendi i emisioneve të CO2 nga sektori i mbeturinave (Burimi: Ministria e mjedisit
(Gjendja e mjedisit në kosovë, 2015))

III.

Ndikimi i ndotjes së ajrit në shëndet

Hulumtimet e shumta kanë treguar së ndotja e ajrit ka ndikim të madh në shëndetin e
njerëzve, sepse kontakti i tyre me ajër të ndotur i vie në kontakt me stubtanca të dëshme për
njeriun. Sipas raportit të Bankës Botërore, kostoja vjetore e degradimit mjedisor në Kosovë
llogaritet në 123 milionë euro në vit. Mirëpo më e keqja kësaj është se, këto grimca besohet
se shkaktojnë sëmundje të zemrës, kancerin në mushkëri dhe sëmundje tjera të frymëmarrjes.
Sipas Bankës Botërore, rreth 835 vdekje të parakohshme në vit shkaktohen nga ndotja e ajrit
në vend. Po ashtu, rreth 310 raste të bronkitit kronik, 600 shtrirje emergjente në spital dhe
11,600 vizita në emergjencë, shkaktohen nga kjo ndotje e ajrit! Efektet kryesore nga ndotja e
ajrit janë smundjet respiratore dhe efektet kardiovaskulare.
Grupi i morbitetit

Rajonet

Total

Gjilani

Mitrovica

Peja

Prizereni

Prishtina

51020

80390

83188

91554

198902

505054

Numri i përgjithshëm i
pacienteve

133190

192744

166058

198072

417648

1107712

% e pacientëve

38.3

41.7

50

46.2

47.6

45.9

Numri i pac. të sëmurë
nga organet e
frymarrjes

Tabela 25. Numri i të sëmurve sipas regjioneve për periudhën Janar-Dhjetor (2003) (Burimi:
ASK)

7.4.1.4 Rritja e konsumimit të ujit
Shtrirja e keqe urbane ka ndikim edhe në rritjen e konsumimit të ujit, sepse me zgjerimin e
ndërtimit rritet nevoja për konsumim më të madh të ujit, sidomos në amvisëri, pastaj edhe në
biznese të vogla dhe ato të mëdha.
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Sasia e ujit m³

2014

2016

2017

Amvisëria

15,222,758

19,064,429

21,652,021

Bizneset e vogla

1,029,413

1,329,492

1,573,875

Bizneset e mëdha

1,257,848

1,5551,074

1,875,159

Tabela 26. Sasia e konsumimit të ujit në komunën e Prishtinës (Burimi: Plan Biznesi 2016-2018,
Kompania a ujësjellësit Prishtina)

Në tabelën 26. Është prezantuar sasia e konsumimit të ujit e faturuar nga kompania e
ujësjellësit rajonal Prishtina, për komunën e Prishtinës, ku vrehet se ka rritje të konsumimit të
ujit, e sidomos në amvisëri ka rritje të madhe të konsumimit të ujit.
7.4.1.5 Humbja e habitateve natyrore
Sipas Strategjisë dhe Planit të veprimit për Biodiversitetin (2011-2020) Problemet kryesore të
identifikuara: Humbja e tokës bujqësore - rreth 1.000 hektar për vit konvertohet nga toka
bujqësore në tokë ndërtimore, që shkakton humbjën e biodiverzitetit.
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Grafiku 12. Paraqitja grafike e numërit të llojit të habitateve natyrore të cilat iu takojnë
kategorive të ndryshme të kërcnueshmërisë (Burimi: Ministria e mjedisit (Gjendja e mjedisit në
kosovë, 2015))

Te dhënat flasin se vetëm ne 100 vitet e fundit, zhdukja e specieve e shkaktuara nga njeriu
është shtuar rreth 1000 here. Po ashtu rreth 12 % e shpendëve, 23 % e gjitarëve, 25 % e
haloreve dhe 32 % e ujëtokësorëve kërcënohen për zhdukje, ndërkaq qe rezervat peshkore te
botes janë reduktuar deri ne 90 % qe nga fillimi i industrisë se peshkimit (Word Press, 2012).
Sipas një hulumtimi nga Word Press (2012) thuhet se ekspertet supozojnë se nëse do te
vazhdohet me këtë trend , humbja e biodiversitetit do te ketë pasoja fatale për njerëzimin.
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Vlerësimet e fundit shkencore parashikojnë se, me ritmet e sotme të shpyllëzimeve, brenda
25-30 viteve të ardhshëm do të zhduken deri ne 10 % te llojeve te njohura në planet. Pasojat e
kësaj humbje do të reflektohet edhe në ekonomine botërore dhe në zhvillimet shoqërore në
përgjithësi, duke pasur parasysh faktin se afro 40 % e ekonomisë botërore dhe 80 % e
nevojave te njeriut plotësohen nga resurset biologjike.
7.4.1.6 Niveli i lartë i zhurmës
Ndotja e mjedisit nga zhurmat urbane si edhe hyrja e këtyre zhurmave në mjediset e
brendshme të banimit apo mjediset e jashtme vlerësohen si një fenoment me rrezik serioz mbi
shëndetin e njëriut duke shkaktuar: ulje të dëgjimit, interference me trasmetimin e fjalës,
prishje të gjumit dhe gjëndjes së pushimit, efekte psikofiziologjike, efekt mbi shëndetin
mendor, efekte mbi performancë, efekte mbi sjelljet me fqinjët apo reagime patologjike,
interference me aktivitete të tjera. Për individin ekspozimi dhe mbrojtja ndaj ndotjes akustike
urbane është e rëndësishme për mirëqenien njerëzore dhe shëndetin e tij. Por efektet dhe
zhurma e mjedisit varen nga karakteristikat akustike të zhurmës (p.sh., niveli, lloji, koha), dhe
nga aspekte të situates së ndotjes nga zhurma që mund të përfshijnë sistemin nervor të të
menduarit e individit si pritshmëria e zhvillimit të mëtejshëm të ekspozimit të zhurmës (nëse
do të bëhet më mirë ose më keq), parashikueshmëria, dhe një ndjenjë të mungesës së
kontrollit mbi burimin e zhurmës. Zhurma mbetet shqetësim serioz edhe për zhvillimin e
qëndrueshem duke ndikuar në prishje të ekosistemit, prishje të të mirave materiale e
monumente, interferime në përbërjen normale të ambientit, efekte ekonomike etj. Impakti
shumë dimensional i ndotjes së mjedisit nga zhurma e sjell këtë fenoment në vëmëndje te
politikëbërësve, institucioneve ndërkombëtare dhe komunitetit në rritjen e nevojës për
zbatimin rigoroz të ligjit dhe tërë kuadrit ligjor mbi këtë problematikë (Achieve).
Nivelet e ndryshme të zhurmave
Ndjesia e qetësis së plotë

Njësia dB (Decibal)
0-20 dB

Fëshfërima e leht e gjetheve

30 dB

Zonat e qeta urbane gjatë natës (në periudhën mes ores 2:00- 4:00 të mëngjesit)

40 dB

Makina e ndezur që rri në vend

50 dB

Makina në ecje (50 km/orë)

60-80 dB

Kamioni në ecje (50 km/orë)

78-92 dB

Motoçikleta në ecje (50 km/orë)

75-100 dB

Tabela 26. Nivelet e ndryshme të zhurmave (Burimi: Achieve (2012))
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Ndotja akustike është veçanërisht e rëndë në vendet në zhvillim siç është dhe vendi ynë. Kjo
ndotje i detyrohet kryesisht trafikut rrugor ku në zonat e dendura të trafikut rrugor, nivelet e
presionit akustik gjatë ditës mund të arrijnë 70 dB ( A ). Rritja e ndotjes zanore ka efekte
negative mbi shëndetin e njeriut (Raporti për Gjendjen e Ajrit, Prishtinë 2012).
7.4.1.7 Bllokimet në trafik
Komunikacioni në mjediset urbane është shumë më i dendur dhe është burim i madh i ndotjes
se mjedisit. Për pasoj gjendja e ajrit në zonat urbane është e cilësisë më të dobët se sa në
zonat rurale, prej ku rrjedh edhe rëndësia e trajtimit të urbanizimit. Trendët e lëvizjes së
urbanizimit tregojnë se numri i popullsisë që i është ekspozuar kushteve më të dobët
ambientale është rritur vazhdimisht që pa dyshim është përcjellur me rritjen e rasteve të
sëmundjeve “ambientale”(Raporti për gjendjen e Ajrit, Prishtinë 2012).
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175
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Grafiku 13. Qarkullimi ditor i veturave,kombeve dhe autobusëve në seksionet rrugore M2,
M25.2 dhe M25.3 për vitin 2004 (Burimi: Duraku (2007))
Në grafikun më lartë është paraqitur një raport i rrugëve të cilat kalojnë në zonën kadastrale
Çagllavicë, ku vërehet se veturat dominojnë shumë krahasuar me autobusë dhe mjete tjera të
transportit.
Transporti rrugor- Sipas raportit vjetor të qendrave të kontrollimeve teknike, në vitin 2008,
përafërsisht janë regjistruar10 206.358 automjete. Pjesëmarrja e transportit publik është
shumë e vogël. Shumë prej automjeteve në Kosovë janë më të vjetra se 20 vjet dhe një numër
i konsiderueshëm i tyre teknikisht nuk janë në rregull. Po ashtu janë mjaft prezente edhe
dukuritë, si përdorimi i karburanteve të cilësisë së ulët dhe automjetet pa sistem katalitik.
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7.4.2 Ndikimet Sociale
Përveq ndikimeve në mjedis shtrirja e keqe urbane sipas shumë hulumtuesve ka ndikime edhe
në faktorë tjerë, e një ndër këta faktorë është faktori social. Në këtë kapitull do të hulumtohet
ndikimi i shtrirjes së keqe urbane në lagjet në Çagllavicë, në indikatorët social, siç janë
përkeqësimet e ndarjes sociale, sepse shtrirja e keqe urbane ka ndikim të madh në këtë
indikatorë, bazuar në hulumtimet e paraqitura më lartë, kur tregohet se në ndërtimin e këtyre
lagjeve investohet një shumë e madhe e të hollave, nga kjo kuptojmë se personat të cilët kanë
të ardhura të larta mund të i mbulojnë shpenzimet për jetesë në këto lagje, duke bërë kështu
që personat me të ardhrdhura mesatare dhe të ulëta të vazhdojnë të jetojnë në zona urbane.
Kjo dërgon pastaj edhe në ndërveprim më të vogël shoqëror sepse jetesa në këto lagje, në
distanc të zonës urbane kufizon mundësin për tu takuar me shoqëri në zonën urbane.
7.4.2.1 Përkeqësimet e ndarjes sociale dhe ekonomike
Kur banorët zhvendosen jashtë bërthamës së qytetit, ata marrin sasi të hollave të taksave me
ta. Shpesh, janë banorët më të varfër të qytetit që kanë mbetur prapa. Kjo krijon pabarazi dhe
shtresim ekonomik bazuar në vendndodhjen. Ai gjithashtu krijon probleme financimi për
thelbin, i cili ndikon drejtpërdrejt në paratë e disponueshme për arsim, parandalimin e krimit,
mirëmbajtjen dhe mirëmbajtjen.
Shtrirja e keqe urbane gjithashtu mund të çojë në "fluturim të bardhë" ekonomik. Sipas
Springer et.al, shtrirja urbane çon në ndarjen racore pasi pakicat shpesh lënë pas në pjesët më
të varfra të një rajoni. Ky problem mund të mos jetë aq i përhapur sa ka qenë në të kaluarën,
por megjithatë është i pranishëm
7.4.2.3 Ndërvepërim i vogël shoqëror në lagjet fshati ndërkombëtar, lagjja qershia dhe swiss
village
Njerëzit ndjejnë një 'ndjenjë të komunitetit' kur lidhin me të tjerët, ndajnë ndjenjën e
përkatësisë, mendojnë se ato kanë rëndësi për njëri-tjetrin dhe besojnë se të gjitha nevojat e
tyre do të përmbushen duke qenë së bashku. Shoqëritë që lulëzuan në të kaluarën ishin
integruese, duke theksuar centralitetin, vazhdimësinë dhe qasjen e lehtë. Kur njerëzit lëvizin
më tej, ato gjithashtu kanë një ndikim në jetën e tyre shoqërore. Ata nuk kanë fqinjë që
jetojnë aq afër, që do të thotë se ata nuk do të qëndrojnë vërtet aq shoqërore sa duhet. Kjo nuk
është gjithmonë rasti, por është diçka që duhet marrë parasysh (Rinkesh, 2009).
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Erozioni i kapitalit shoqëror zvogëlon besimin dhe shkëmbimin e qytetarëve. Me fjalë të
tjera, më pak angazhim qytetar çon në humbjen e një ndjenje të komunitetit. Social shkenca
ka treguar një lidhje pozitive ndërmjet marrëdhënieve shoqërore dhe shëndetit, në mënyrë që
sa më i lartë të jetë cilësia dhe sasia e këtyre marrëdhënieve, aq më shumë përfitimet
shëndetësore. Studimet kanë treguar gjithashtu se personat me kapital të ulët social mund të
jenë në rrezik për gjendje të keqe fizike dhe mendore shëndetësor
Në këto komunitete të përhapura, shtëpitë janë të ndara nga shkollat, vendet e punës, dyqanet
dhe shërbimet, duke i detyruar njerëzit të përzënë pothuajse kudo. Më shumë kohë për ngasje
do të thotë më pak kohë me familjen dhe miqtë, më pak kohë për veten dhe më pak kohë për
t'u angazhuar në aktivitete të komunitetit. Hulumtimet tregojnë se udhëtarët e shtrirjes urbane
kalojnë 3-4 herë më shumë orë në udhëtim sesa individët që jetojnë në komunitete të
planifikuara mirë dhe të dendura.
Sipas një hulumtimi nga kolegji Ontario (2015) në raportin lidhur me shtrirjen e keqe urbane
dhe ndikimet e saj shëndetësore, tregohet se për fëmijët që të rriten, ata kanë nevojë për
shkolla, fusha sportive, shtëpitë e miqve, bibliotekat, dyqanet ose vendet e adhurimit. Ata
gjithashtu kanë nevojë për privatësi, qetësi, siguri dhe komunitet. Studimet tregojnë një rënie
të dukshme gjatë 20 viteve të fundit në numrin e fëmijëve të moshës 5 deri në 15 vjeç që ecin
për të shkuar në shkollë. Mungesa e mundësive për ecje dhe mungesa e aksesit të lehtë në
parqe dhe terrenet e lojërave të tipizuara nga komunitetet e shtrirjes së keqe urbane ndikon në
mirëqenien e fëmijëve.
7.4.3 Ndikimet ekonomike
Ndikimin më të madh në faktorët ekonomik që ka shtrirje e keqe urbane, ëshë rritja e
shpenzimeve të familjeve, të cilat jetojnë në këto lagje, krahasuar me familjet të cilat jetojnë
në zonën urbane. Arsyeja pse ndodh kjo rritje e shpenzimeve është sepse familjet të cilat
jetojnë në distanc nga zona urbane, për plotësimin e nevojave të tyre por edhe për të punuar,
duhet të kalojnë tek zona urbane e për të arritur tek zona urbane duhet përdorimi transportit e
kjo do të thot kosto shtesë. Në këtë kapitull janë trajtuar këta indikatorë që lidhen me
ndikimet ekonomike të shtrirjes së keqe urbane.
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7.4.3.1 Rritja e shpenzimeve të familjeve për të lëvizur nga shtëpia për të punuar distanca më
të gjata
Një ndër ndikimet e rradhës që ka shtrirja e keqe urbane në këtë zonë është edhe rritja e
shpenzimeve të familjeve të cilët për të kryer punë, duhet të shkojnë në zonën urbane, e për
shkak të distancës që kanë këto lagje nga zona urbane e Prishtinës, pa përdorimin e transportit
privat më saktësisht makinës, nuk mund të shkohet tek zona urbane, seps siç është cekur edhe
më lartë në këto lagje nuk kalon transporti publik.
Kosto për automjetin - km

Kosto për udhëtarin- km

Veturë

0.2543

0.1017

Autobusë

0.6003

0.0240

Tabela 27. Kosto e përdorimit të transportit publik dhe privat (Burimi: Duraku (2007))
Në tabelën 27, është paraqitur kosto për veturë dhe për autobusë, ku shihet se përdorimi
makinës për udhëtar ka kosto shumë herë më të madhe se sa përdorimi i autobusit.
7.4.3.4 Rritja e taksave komunale
Jetesa në sipërfaqe më të mëdha të banimit, ndikon në rritjen e çmimeve komunale, duke
përfshirë këtu edhe pagesën për pronësi. Sipas rregullores për tatim në pronën e paluajtshme
të Komunës së Prishtinës (2011), në të cilën janë ndarë zonat dhe kategoritë brenda zonës, ku
në bazë se në cilën zonë gjendet objekti caktohet edhe tatimi për m².

Z.k Çagllavicë

përkatësisht lagjet në fjalë, janë pjesë e zonës së tretë e përcaktuar sipas kësaj rregullore dhe
bëjnë pjesë në kategorinë e parë të kësaj zone. Çmimi i taksave lidhur për këtë zonë është
paraqitur në tabelën 6.
Zona e tretë

Kategoria: a

Prona me destinim banimi: Banesë

400 (€/m²)

Prona me destinim banimi: Shtëpi

480 (€/m²)

Pronat komerciale

950 (€/m²)

Pronat industriale

380 (€/m²)

Tabela 28. Çmimet e taksave për pronë (Burimi: Komuna e Prishtinë (Rregullorja e tatimit në pronë
,2011))

Në tabelë është paraqitur çmimi për lloje të ndryshme të ndërtimeve varësisht, nga lloji i
destinimit është caktuar edhe çmimi i pronësis, në tabelë vërehet se nëse destinimi është
96

banesë atëherë çmimi për pagesë të taksave komunale është më e ulët krahasuar me shtëpi.
Nga kjo kuptohet se një ndër ndikimet e shtrirjes së keqe urbane është edhe rritja e taksave
komunale.
7.5 Përceptimi i të intervistuarve lidhur me ndikimin e shtrirjes së keqe urbane në
faktorët social, mjedisor dhe ekonomik në zonën kadastrale Çagllavicë
Për të kuptuar se si është perceptimi publik rreth ndikimit të shtrirjes së keqe urbane në këtë
zonë kadastrale, është realizuar një pyetsor, me qytetarët e lagjeve të banimit të ulët (Fshati
Ndërkombëtar, Lagjja Qershia dhe Swiss Village). Ky pytësor është realizuar me gjithsej 35
banorë të zonës kadastrale Çagllavicë. Pytësori është realizuar me shoqëri dhe kushte
ekonomike të ndryshme. Pytjet e pyetsorit janë formuar sipas indikatorëve të ndikimit të
shtrirjes së keqe urbane të teorisë së Periera et.al (Tabela 1), teori e cila është përdorur në
këtë hulumtim për të identifikuar ndikimet e shtrirjes së keqe urbane në zonën kadastrale
Çagllvaicë në faktorët social, mjedisor dhe ekonomik.
Banorëve në këtë pytësor iu është kërkuar të bënin vlerësimin e pyetjeve sipas rëndësisë:
1=shumë ulët, 2= e ulët, 3= mesatar, 4= e lartë dhe 5=shumë e lartë, për të bërë vlerësimin se
sa janë të informuar banorët e këtyre lagjeve, lidhur me ndikimin që ka shtrirja e keqe urbane.
Të dhënat në këtë pytësor janë analizuar sipas moshës dhe profesionit të të anketuarve.
Ky pytësor është bazuar në një sondazh të mëparshëm i realizuar nga Bashkimi Evropian
rreth ndikimit të shtrirjes së keqe urbane. Ky sondazh është paraqitur në raportin e EEAEuropean Environment Agency, Nr.10/2006.
7.5.1 Rezultatet nga pytësori
Më posht janë paraqitur rezultatet nga pytësori, i cili është realizuar me të anketuar në
Çagllavicë, rezultatet janë të ndara në ndikimet sociale, mjedisore dhe ekonomike. Për të
kuptuar se si është perceptimi publik i të anektuarve lidhur me ndikimin e shtrirjes së keqe
urbane në këta faktor.
7.5.1.1 Informata të përgjithëshme (Ndërgjegjësimi i shtrirjes së keqe urbane)
Ky pytësor është realizuar me persona të moshës madhore, kjo është bërë për arsyeje sepse
shtrirja e keqe urbane është term, të cilin fëmijët dhe të miturit nuk kanë shumë informata
lidhur me të. E që intervistat të jenë sa më të kompletuara, është vendosur të bëhet pytësori
me persona të cilët sadopak mund të kenë informata lidhur me shtrirjen e keqe urbane. Të
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intervistuarit me përqindje me të madhe ishin ata të moshës 18-24 dhe 25-35. Përqindja e
moshës së intervistuarve ishe si më poshtë:
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Grafiku 14. Përqindja e moshës dhe profesionit së të intervistuarve
Një ndër qëllimet e këtij pytësori ka qenë edhe intervistimi i personave të cilët punojnë në
pozita të ndryshme, që të kuptohet se cili sektor është i informuar më shumë rreth shtrirjes së
keqe urbane, ku janë përfshi persona që punojnë në ministri apo qeveri, pastaj ata të sektorit
privat të cilët në këtë hulumtim përfshinë një përqindje të madhe, pastaj pjesë e kësaj ishin
edhe disa nga organizata qeveritare dhe komuna në numër më të vogël, e gjithashtu edhe të
papunë ku kryesisht ishin mosha të reja. Raporti i profesionit të intervistuarve vijon si më
poshtë:
Në pyetjen se a është shtrirja e keqe urbane një kërcënim për vendin, të anketuarit e rinjë (1824) ishin ata që e njohën shtrirjen urbane si kërcënim (75%), ndërsa të intervistuarit e vjetër
(>50) i dhanë shumë pak rëndësi këtij problemi. Të gjithë të intervistuarit të cilët punojnë në
Qeveri dhe Komunë e konsideronin shtrirjen e keqe urbane si një kërcënim për vendin.
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Grafiku 15. Shtrirja e keqe urbane, një kërcënim për vendin?
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Në pyetjen se a duhet të ndërrmirren masa për parandalimin e shtrirjes së keqe urbane, të
intervistuarit e moshës mes 35-50 veç u përgjigjen se nuk kishte masa kombëtare për të
kufizuar shtrirjen e keqe urbane, ndërsa të anketuarit e vjetër (70%), mendonin se nuk kishte
nevojë për masa shtesë. Shumica e anëtarve të Qeverisë dhe Komunës mendonin se kishte
mungesë të masave për të zvogëluar shtrirjen urbane (88%). Ndërsa sa i përket organizatave
joqeveritare vetëm (60%) prej tyre mendonin se kishte mungesë masash që kufizojnë
zgjerimin urban.
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Grafiku 16. Mungesa e masave kombëtare/rajonale/komunale për parandalimin e shtrirjes së
keqe urbane
7.5.2 Ndikimet mjedisore
Sa i përket ndikimeve mjedisore, pyetjet ishin lidhur me konsumimin e tokës, shpenzimin e
energjisë, ndotjen e ajrit dhe lirimit të dyoksid karbonit CO2. Në përgjëthsi të intervistuarit
nuk ishin shumë të informuar lidhur me ndikimet e shtrirjes së keqe urbane në mjedis.
Në pyetjen se sa ndikon shtrirja e keqe urbane në konsumimin e tokës bujqësore dhe humbjen
e habitateve natyrore. Shumica e të anketuarve menduan se shtrirja e keqe urbane ka ndikim
mesatar në konsumimin e tokës. Të rinjët ishin ata të cilët nuk i dhan shumë rëndësi kësaj
pyetje, duke thënë se nuk ndikon shumë ndërtimi i këtyre lagjeve në hargjimin e tokës.
Ndërsa personat e moshës >50 vjeç ishin ata që kujtonin zonën ku janë ndërtuar këto lagje, si
tokë bujqësore e cila në të kaluarën nuk ka pas asnjë ndërtim.
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Grafiku 17. Konsumimi i tokës
Për dallim nga mendimi i të anketuarve rreth konsumimit të tokës. Në pyetjen se sa ndikon
jetesa në këto lagje në rritjen e shpenzimeve të energjisë elektrike, shumica e të intervistuarve
menduan se shtrirja e keqe urbane ka ndikim të madh në shpenzimin e energjisë elektrike.
Personat e moshës 25-35 vjeç ishin ata që menduan se ka shpenzime më të mëdha të energjisë
elektrike, ndërsa ata të moshës 18-24 nuk e vlerësuan edhe shumë të lartë rritjen e shpenzimit
të energjisë elektrike, si pasojë e shtrirjes së keqe urbane.
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Grafiku 18.Rritja e shpenzimit të energjisë elektrike
Gjithashtu edhe në pyetjen se përdorimi i makinave për të udhëtuar në zonën urbane, nga
lagjet e shtrirjes së keqe urbane e ndikon në emetimin e dyoksidit të karbonit CO2 dhe
ndotjes së ajrit. Të intervistuarit deklaruan se shtrirja e keqe urbane ka ndikim të lartë në
emitimin e dyoksid karbonit CO2 dhe ndotjes së ajrit. Të moshuarit dhe personat e moshës
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25-35 vjeç ishin ata që e identifikuan më shumë këtë problem, gjithashtu edhe organizatat
qeveritare dhe qeveria potencuan se përdorimi i madh i makinave po ndikon shumë në
ndotjen e mjedisit.
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Grafiku 19. Emetimet e dyoksid karbonit CO2, ndotja e mjedisit
Të anketuarit në pyetjen se sa ndikon shtrirja e keqe urbane në përdorimin e makinës dhe
ngarkesës në trafik të gjithë të anketuarit u përgjigjën se përdorimi i makinave nga këto lagje
e rrit numërin e makinave në trafik, duke shkaktuar kështu ngarkesë të trafikut. Edhe në këtë
pyetje ata të cilët kanë vërejtur se jetesa në këto lagje po rrit ngarkesën në trafik janë personat
e moshës 25-35, të cilët kryesisht punojnë në zonën urbane dhe çdo ditë përballen me kaosin
e trafikut gjatë ditëve të punës. Mirëpo një pjesë të përgjegjësis ata e kalojnë edhe tek zona
urbane dhe mos organizimi mirë i trafikut, duke thënë se përgjegjësin më të madhe të kaosit
të trafikut e ka mosfunksionimi i transportit publik dhe jo shtrirja e keqe urbane.
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Grafiku 20. Rritja e ngarkesës në trafik
Ndërsa në pyetjen se a ndikon përdorimi i makinave në rritjen e nivelit të zhurmës në këto
lagje banimi, të anketuarit e moshës 18-24 u deklaruan se nuk ju pengon përdorimi i
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makinave, mirëpo të moshuarit e moshë >50 deklaruan se përdorimi makinave po ndikon në
krijimin e zhurmës në lagje. Ndikimin më të madh në krijimin e zhurmës nga makinat e kan
identifikuar edhe organizatat joqeveritare, për dallim nga ata të sektorit privat të cilët janë
shprehur se nuk ka ndikim përdorimi i makinave në krijimin e zhurmës në këto lagje.
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Grafiku 21. Rritja e nivelit të zhurmës në vendbanim
7.5.3 Ndikimet sociale
Sa i përket pyetjeve lidhur me ndikimet sociale, në përgjëthsi të intervistuarit, u potencuan se
nuk ka ndonjë ndikim shtrirja e keqe urbane lidhur me jetën sociale dhe se jetesa në distanc të
zonës urbane nuk i zvogëlon aktitivetet e tyre. Përkundrazi disa prej tyre të modhës 18-25
vjeç, u përgjigjen se jetesa në këtë lagje na jep hapësirë dhe mundësi takimi më shumë me
persona tjerë se sa jetesa brenda zonës urbane.
Në pyetjen se a ka ndikim ndërtimi i këtyre lagjeve, në ndarjen e zonës sociale dhe
ekonomike, shumica e të anketuarve u përgjigjën se ndërtimi i këtyre lagjeve nuk mund të
jetë arsye e kësaj ndarje, përveq disa të anketuar nga Qeveria u shprehen se mund të ketë një
ndikim mesatar. Ndërsa të punësuarit privat, u potencuan se përkundrazi këto lagje ofrojnë
më shumë siguri për fëmijët e tyre dhe se mund të kenë një shoqëri të përzgjedhur dhe
mundësi më të mira për tu shoqëruar me të tjerët. Personat e moshës 18-25 disa prej tyre u
përgjigjen se shtrirja e keqe urbane nuk mund të ketë ndikim të kësaj ndarje sepse gjithë
banorët e këtyre lagjeve punojnë dhe veprojnë në zonën urbane.
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Grafiku 22. Ndarja e zonës sociale dhe ekonomike
Ndërsa në pyetjen se a po ndikon shtrirja e keqe urbane në zvogëlimin e ndërveprimit social,
ata u potencuan se ka një ndikim të lartë, sepse jetesa në distanc të zonës urbane, po zvogëlon
mundësinë për tu takuar më shpesh me shoqëri të cilët jetojnë në zonën urbane. Kjo është
vërejtur më shumë tek të moshuarit e moshës >50, të cilët tregojnë se në kohën kur kanë
jetuar në zonën urbane kanë pas mundësi më shumë të takimit me shoqëri. Ndërsa të
intervistuarit e moshës 18-25 vjeç tregojnë se kjo nuk ndikon në zvogëlimit të ndërveprimit
shoqëror e social, sepse ata kanë shoqëri edhe në këto lagje por se kanë mundësi të mira dhe
shumicën e kohës e kalojnë në zonën urbane.
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Grafiku 23. Zvogëlimi i ndërveprimit social
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7.5.3.1 Niveli i knaqshmërisë së banorëve
Një ndër qëllimet e këtij hulumtimi është edhe të mësohet se sa është niveli i knaqshmërisë së
banorëve të cilët jetojnë në këtë lagje. Për ta mësuar këtë kam përgatitur disa pyetje për
banorët e këtyre lagjeve, të cilat kanë qenë pjesë e pytësorit lidhur me ndikimet e shtrirjes së
keqe urbane. Pas realizimit të intervistave, ku banorët u pyeten se sa i plotësojn nevojat e tyre
këto lagje për jetesë, duke filluar nga hapësirat e lira, mundësi të ecjes dhe vrapimit, sipërfaqe
për rekreacion, sa janë të sigurta këto lagje. Të gjithë banorët u potencuan se lagjet i
plotësojnë nevojat elementare për banim dhe se kjo është arsyeja pse kanë përzgjedhur për të
jetuar në këto lagje, për shkak se ofrojnë kushte shumë të mira për jetesë dhe se krahasuar me
zonën urbane, këto lagje ofrojnë më shumë siguri dhe më shumë rehati. Qka banorëve ju
pengon, jetesën në këto lagje është distanca e madhe me zonën urbane dhe pamundësia për të
kryer disa shërbime në këto lagje, shërbime të cila gjenden vetëm në zonën urbane, si pagesat
komunale, shërbimet ambulatore, bankat, universitetet etj.
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Grafiku 24. A i plotëson të gjitha kërkesat e juaja lagjja ku ju banoni?
7.5.4 Ndikimet ekonomike
Pyetjen lidhur me ndikimet ekonomike ishin ato që prekën më shumë sinqeritetin në
përgjigjen e të intervistuarve lidhur me shtrirjen e keqe urbane. Në pyetjen se a i ka rrit
shpenzimet familjare jetesa në këto lagje, për të lëvizur nga lagjja në zonën urbane për të
kryer punë, pothuajse të gjithë banorët u përgjigjen se largimi me banim nga zona urbane ka
rrit koston e tyre për transport, sepse gjitha punët duhet kryer në zonën urbane, mungesa e
transportit publik gjithashtu po rrit koston më shumë. Një ndikim më të madh të kësaj dukurie
ishte vërejtur më shumë te personat e moshës 25-50 vjeç, ndërsa të moshuarit dhe të rinjët
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nuk e vlerësuan si ndikim të lartë. Gjithashtu personat të cilët punonin në sektorin privat dhe
në qeveri e komunë ishin ata që treguan se jetesa në këto lagje ka rrit koson e transportit.
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Grafiku 25. Rritja e shpenzimeve për transport
Përgjigjjet përafërisht të njëjta të intervistuarit kanë dhënë edhe në pyetjen se sa ka rrit
shpenzimet për pagesë të taksave komunale shtrirja e keqe urbane. Personat të cilët punojnë
si në sektor privat, qeveri apo komunë, u përgjigjen se po paguajn taksa komunale më shumë
se sa kanë paguar kur kanë jetuar në zonën urbane. Ndërsa ata të moshës 18-25 dhe ata mbi
>50, nuk ishin mirë të informuar lidhur me nivelin e çmimit të taksave të cilat paguhen në
këtë zonë.
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Grafiku 26. Rritja e taksave komunale
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8. Rezultatet
Rezultatet I: Matja e shtrirjes së keqe urbane në zonën kadastrale Çagllavicë- Si rezultat të
parë kemi matjen e shtrirjes së keqe urbane në lagjet e përzgjedhura për rast studimi. Sipas
analizave del se këto lagje janë pjesë e shtrirjes së keqe urbane, madje sipas metodës së
matjes së kësaj shtrirje dhe parametrave të lartë ato i përkasin shtrirjes së keqe urbane në
shkallë jashtëzakonisht të lartë. Në tabelën më posht, janë prezantuar vlerat e parametrave, të
matur në lagjet e studimit, ku vërehet se sipas këtyre parametrave këto lagje paraqesin shtrirje
të keqe urbane.
Rezultatet nga matja e shtrirjes urbane
I. Fshati Ndërkombëtar

II. Lagjja Qershia

III. Swiss Village

Emërtimi

Vlera

Vlerësimi

Vlera

Vlerësimi

Vlera

Vlerësimi

Përqindja e zonës
së ndërtuar

44.40%

Vlerë e
lartë

27.95%

Vlerë e
lartë

37.48%

Vlerë e
lartë

59.61UPU/m²

Vlerë e
lartë

31.25
UPU/m²

Shpërndarja e
objekteve në zonë
Sipërfaqja e tokës
e përdorur për
banorë

42.85
UPU/m²
625
m²/banorë

Vlerë e
lartë

500
m²/banorë

Vlerë e
lartë

526
m²/banorë

Vlerë e
lartë

Përhapja Urbane

19.02UPU/m²

Vlerë e
lartë

16.66
UPU/m²

Vlerë e
lartë

10.86
UPU/m²

Vlerë e
lartë

Sasia e shtrirjes
urbane

12.83UPU/m²

Vlerë e
lartë

24.49
UPU/m²

Vlerë e
lartë

4.88 UPU/m²

Vlerë e
lartë

Tabela 29. Rezultatet nga matja e shtrirjes së keqe urbane
Rezultatet II. Identifikimi i shkaqeve të shtrirjes së keqe urbane- Bazuar në teorinë e cila
është përdorur për identifikimin e shkaqeve të shtrirjes së keqe urbane në zonën kadastrale
Çagllavicë, si dhe bazuar në analiza të cilat janë prezantuar më lartë kuptojmë se shkaqet të
cilat shkaktojnë shtrirjen e keqe urbane në këtë zonë kadastrale janë të shumtë. Këto shkaqe
janë renditur më poshtë në tabelë.
Tendencat politike- ekonomike

Vendi- Kontekstet specifike

Vendimet dhe veprimet
individuale

Globalizmi

Pozita gjeografike dhe mjedisi

Shuma dhe natyra e investimeve
për strehim individual

Çmimi i lirë i energjisë

Ekonomia lokale

Frekuenca dhe mënyra e udhëtimit

Zhvillimi i transportit dhe
infrastrukturës

Popullsia lokale dhe migrimi

Rritja e të ardhurave

Qeverisja lokale
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Zvogëlimi i anëtarëve në familje

Politikat dhe veprimet e
qeverisjes lokale

Tabela 30. Rezultatet e shkaqev të shtrirjes së keqe urbane
Rezultatet III-a. Ndikimet e shtrirjes së keqe urbane në faktorët mjedisor, social dhe
ekonomik- Rezultati i fundit nga ky hulumtim është, definomi i ndikimeve që ka kjo shtrirje e
keqe urbane në këto lagje, në faktorët mjedisor, ekonomik dhe social. Përcaktimi i këtyre
ndikimeve është bërë në bazë të analizave të cilat kanë dëshmuar qartë se qfar ndikimi ka
shtrirja e keqe urbane në këta faktorë. Ndikimet negativa të cilat vinë si pasojë e shtrirjes së
keqe urbane, janë paraqitur më poshtë në tabelë.
Ndikimet mjedisore

Ndikimet sociale

Ndikimet ekonomike

Konsumi i tokës

Rritja e konsumit të
ujit

Përkeqësimi i ndarjes
sociale dhe ekonomike

Rritja e shpenzimeve të
transportit

Rritja e konsumit të
energjisë

Humbja e habitateve
natyrore

Ndërvepërim më i
vogël shoqëror

Rritja e taksave komunale

Ndotja ajrit

Niveli i lartë i zhurmës

Rritja e emetimeve të
CO2

Bllokimet në trafik

Tabela 31. Rezultatet e ndikimev të shtrirjes së keqe urbane
Rezultatet III-b. Përceptimi i të intervistuarve lidhur me ndikimet e shtrirjes së keqe urbane
në Çagllavicë, në faktorët sociale, mjedisor dhe ekonomik- Sipas intervistave të cilat janë
realizuar me banorët e lagjeve Fshati Ndërkombëtar, Lagjja Qershia dhe Swiss Village, kam
arritur në përfundim, se banorët e këtyre lagjeve shumë pak janë të informuar por edhe të
interesuar për ndikimin negative që ka shtrirja e keqe urbane, apo thënë më sakt ndërtimi i
këtyre lagjeve me banim të ulët, në faktorët mjedisor, e gjithashtu shumë pak i dhënë rëndësi
ndikimit të jetesës në këto lagje në faktorët social, ajo qka ata kanë vërejtur një ndikim të
mëdha është ndikimi në faktorët ekonomik, sidomos rritja e kostos së transportit dhe pagesës
së taksave komunale.
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Grafiku 26. Rezultatet nga pyetsorët

108

9. Konkluzion
Pas gjithë këtij hulumtimi, më poshtë janë paraqitur përgjigjet e pyetjeve të hulumtimit, të
cilat janë arritur me anë të analizave të ndryshme dhe përdorim të teorive, nga analist të
shtrirjes së keqe urbane, të paraqitura më lartë, në analiza. Sipas matjeve të cilat i kam
realizuar, duke u bazuar në indikatorët e metodës WUP, konkludoj se këto lagje të cilat i kam
marrë për rast studimi, i përkasin shtrirjes së keqe urbane.
Bazuar në hulumtimin i cili është realizuar në kapitullin e ndikimeve të këtyre lagjeve në
faktorët mjedisor, ekonomik dhe social, sipas të dhënave del se zgjerimi i ndërtimeve po
ndikon në rritjen e prodhimit të dyoksid karbonit CO2, nga përdorimi i madh i makinave,
rritja e mbeturinave të dëmshme dhe po ndikon në humbjen e tokës natyrore dhe hapësirave
gjelbëruese, duke i shëndruarr në sipërfaqe që ndotin ambientin.
Bazuar në analizën se si është zhvilluar ndërtimi në këtë zonës gjatë viteve të pasluftës, dhe
bazuar në planin zhvillimor komunal, dhe rregullativave për ndërtim. Parashihet që në këtë
zonës të vazhdoj rritja e ndërtimit të këtyre lagjeve, të cilat në këtë periudhë janë shëndrruar
në trend të ndërtimit.
Sipas të intervistuarve, del se banorët në përgjëthsi janë të kënaqur me nivelin e jetesës në
këto lagje. Duke potencuar se për shkak të nivelit të mirë të jetesës që ofrojnë këto lagje, edhe
janë zhvendosur për të jetuar nga zona urbane, apo edhe nga vendet tjera.
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10. Rekomandime
Shqetësimet për humbjen e hapësirave të hapura, produktivitetin e tokës bujqësore, bllokimin
e trafikut dhe rritjen e kostos së shërbimeve publike, duhet të ndikojnë që njerëzit të kërkojnë
më shumë kontroll mbi zhvillimin dhe ndërtimin e tokës. Në nivel qendror të ndikojë në
shqetësim të madh dhe në rritjen e financimeve në shkallë më të gjerë për të mbrojtur
hapësirat e hapura, pastrimin e mjedisit si dhe planifikime të reja për mbrojtjen e tokës
bujqësore. Shtrirja e keqe urbane duhet të luftohet përpara se të jetë tepër vonë. Është
thelbësore që planifikuesit urbanë të qëndrojnë kundër kësaj shtrirje dhe të krijojnë metoda të
reja inovative të rritjes pa zgjeruar kufijtë fizikë të qytetit.
Më posht janë paraqitur disa rekomandime, bazuar në këtë hulumtim, rekomandime të cilat
mund të ndihmojnë zvogëlimin e shtrirjes së keqe urbane.
Zgjidhjet kunder shtrirjes së keqe urbane
- Për vendet në zhvillim, njerëzit që jetojnë në periferi e qytetit janë kryesisht emigrantë
ruralë të cilët kanë ardhur në qytet. Problemi që ka nevojë për t'u adresuar është, pra, krijimi i
mundësive për punësim larg nga zonat kryesore metropolitane.
- Zgjidhje të tjera janë zhvillimi ose ripërdorimi i tokës ekzistuese brenda qytetit dhe
përqendrimi i rritjes së përdorimit të vendeve të braktisura të ndërtimit siç janë shkollat e
vjetra, toka industriale dhe parkimi hapësira këto të cilat mund të ripërdoren duke ofruar
alternativa për përdorimin e tokës së virgjër jashtë kufijve të qytetit.
- Munges e sistemit të transportit publik, e rrit varësin e përdorimit të transportit privat. Një
zgjidhje për këtë mund të jetë, makinat të paguajnë një tarif të lartë parkimi dhe përdorimi
jashtë zonës urbane, duke i shtyrë kështu këta banorë të këtyre lagjeve të kthehen në zonën
urbane. Komuna dhe organet kompetente gjithashtu janë ato që mund ta ndalin këtë fenomen
duke i dhënë shumë rëndësi zhvillmit të transportit publik.
Zhvillimi i planifikuar urban për një urbanizim të qëndrueshëm
Një nga variablat më të rëndësishëme të pavarur të qëndrueshmërisë globale është planifikimi
i zhvillimit urban. Në kuptimin e gjerë dhe afatgjatë, të qëndrueshëm urbanizimi duhet të
marrë treguesit e mëposhtëm në një shqetësim të rëndësishëm:
• Procesi i planifikimit urban
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• Komponentët e mjedisit urban të qëndrueshëm
• Përkufizimi dhe madhësia e pritshme e qytetit
• Sondazhi dhe vlerësimi i karakteristikave ekzistuese të zonës së qytetit
• Plani i zhvillimit për t'i shërbyer qëllimeve kombëtare
• Planifikimi hapësinor dhe shpërndarja e infrastrukturës urbane dhe shërbimeve
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